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PROLEGOMENA TO THE CODEX CUMANICUS 
BY 
L O U I S LIGETI 
I t has been over a hundred years now since Géza Kuun published the 
complete text of the Codex Cumanieus, together with a lengthy introduction, 
ample footnotes, several indices, and even an «Addenda et Corrigenda». Géza 
Kuun addressed non-Hungarian readers in Latin because in those days the 
Hungarian Academy did not publish foreign language works. Latin, of course, 
did not number among foreign tongues, since it had been the official language 
of the country for centuries. 
Few books have had such a lasting and profound influence. Several aca-
demic generations considered and reconsidered the problems raised by the 
Codex, criticized and disputed Géza Kuun's views, accepted many of his asser-
tions, and repeated them without mentioning his name. Each succeeding gene-
ration contributed valuable partial monographs, yet there remains a lot to be 
explored. Some details have been superficially handled, if not completely 
neglected. 
A reprint edition of Géza Kuun's Codex Cumanieus will soon appear in 
a series of the Library of the Hungarian Academy of Sciences and the Csoina 
de Kőrös Society (Budapest Oriental Reprints, Series B 1). This gave me the 
opportunity to make a few remarks concerning the general problems of the 
Codex hitherto explained in an unsatisfactory way and to comment on some 
of the details connected with these problems. The results of my research are 
put forward in the present study. 
Count Géza Kuun was born in Nagyszeben (Hermannstadt. Sibiu) in 
Transylvania, in 1838, and died in Budapest in 1905. He was elected to the 
Academy of Sciences in 1867 and filled the post of vice president of the Aca-
demy between 1901 and 1904. 
He studied classical philology and Semitic languages at the University 
of Pest, and later he improved his knowledge of the latter in Göttingen. With 
a firm knowledge of Hebrew and Svriac. he next took up the study of Arabic, 
Persian and the Turkic languages. Oriental studies were, however, only a part 
of his wide range of interests. Since he was not a linguist. he relied on the metho-
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dology used in classical philology when dealing with Oriental philological 
questions.1 
His Oriental studies focus on two major subjects. The first is the history 
of the early Hungarians as revealed in Muslim sources. One study, the Rela-
tionvm Hungarortim . . . história antiquissima was written in Latin, while the 
rest of his works, the text editions, translations and comments of the .Arabic 
and Persian sources concerning early Hungarian history were written in Hun-
garian.3 He used a similar method to elaborate Gardezi's description of the 
Turks.4 The other part of Kuun's Oriental studies focuses on the problems of 
the Coman people and language. These include his study «Data on the History 
of the Crimea».5 Two other of his writings were prompted by critical reviews 
of his publication of the Codex Cumanicus, one responding to the comments of 
E . Teza, and the other, «On the Language and Nationality of the Comans»,6 
answering I. Gyárfás' paper entitled «The Coman Language of the Petrarca 
Codex.»7 
Géza Kuun ' s edition of the Codex Cumanicus created a stir among a 
group of Hungarian historians who maintained that the Comans spoke the 
Finno-Ugric Hungarian language from the earliest times on. The eminent 
historian, G. P ray (1723 — 1801) and also the renowned researcher of the Jazvgs 
and Comans, I . Gyárfás (1822 1883) shared this misconception. 
1
 Goldziher, I . , Emlékbeszéd Gróf Kuun Géza fölött. [A Commemorative Address to 
Count Géza K u u n ] , Budapest 1906, Emlékbeszédek X I I I , 4. 
* Kuun, Comes Géza, Relalionum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientális 
originis história antiquissima. Vol. I —II, Claudopoli 1892, 1895. 
3
 Kuun, Count Géza, Keleti kútfők [Oriental Sources]. Edited, t ranslated and an-
notated by —. I n : Gy. Pauler — S. Szilágyi, A magyar honfoglalás kútfői [Sources of the 
Hungarian conquest], Budapest 1900, pp. 137—184. 
4
 Kuun, dr . count Géza, Gurdèzi a törökökről [Gurdézi on the Turks]: Keleti Szemle 
(Revue Orientale) l i (1901) 1 - 5 , pp. 168 -181 , 2 6 0 - 2 7 0 ; I I I (1902), pp. 3 2 - 4 4 , 8 1 - 9 4 , 
2 5 3 - 2 6 1 ; TV (1903), pp. 1 4 - 4 0 , 129 -141 , 2 5 7 - 2 8 7 . 
' Kuun, Count Géza, Adalékok Krim történetéhez [Data on the History of the 
Crimea], Budapes t 1875. 
• Kuun, Count Géza, Ujabb adatok a kún Petrarca-Codexhez [New Data on the 
Coman Petrarca-Codex], in: M. T. Ak. Értekezések az I. Oszt. köréből IV, 12, Budapest 
1892. Kuun, Count Géza, A kúnok nyélvéről és nemzetiségéről [On the Language and Na-
tionality of the Comans], Budapest 1885, in: Értekezések az J. Oszt. köréből X I I , 11. Upon 
the publication of the Codex see Hunfalvy, Pál A Kún- vagy Petrarka-Codex és a kúnok 
[The Coman or Petrarca Codex and the Comans], in: Értekezések az I. Oszt. köréből IX , 
No. 5, Budapest 1881; in German: Der Komanische oder Petrarca-Codex und die Kumanen, 
in: Ungarische Revue, Leipzig 1881, pp. 602 — 632. In his basically positive review Hun-
falvy criticized K u u n for the casualness of his Lat in and justly complained of the clum-
siness of the La t in index. 
7
 Gyárfás, I., A Petrarka Codex kún nyelve [The Coman language of the Petrarca 
Codex], in: Értekezések a I I . Oszt. köréből X, 8, Budapest 1882. 
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Basically, Géza Kuun's edition of the Codex Cumanicus was favourably 
received in Hungary. The role of the Comans in the history of Hungary was 
clear, not even I. Gyárfás denied it. I t was a well-established fact that King 
Béla IV c f Hungary allowed 40 000 Coman families who were headed by Kuthen 
(Kulàn) and in flight from the Tatars, to settle in the country. The Hungarian 
population, however, received the numerous alien nomads with apprehension, 
and before long regarded them as spies of the Tatars. An incited mob finally 
killed Kuthen, upon which the Comans left the country, plundering and mur-
dering as they went.8 
After the Mongol invasion, Béla IV called in the Comans again (joined 
by a part of the Jazygs9), and attempted to bring them over to his side by 
granting them various privileges, and arranging royal marriages with them. 
Cornali influence reached its climax during the reign of Ladislaus IV, called 
the Coman (his mother was the Coman princess Elisabeth). Their privileges 
were confirmed by several laws enacted in 1279.10 After the murder of Ladis-
laus IV, however, their role diminished, and they gradually merged with the 
Hungarians. By the end of the 18th century even their language had died out, 
and all that w as left of it to posterity was a distorted version of the Coman 
Lord's prayer, and some other prayers consisting only of a few words. Later 
scientific examination of mediaeval Coman personal and place names revealed 
their Turkic origin (Gcmboez, Ráeonyi). More recently, interest has been turned 
8
 R . Grousset, The Empire oj the Steppes. A History of Central Asia, New Brun-
swick 1970, p. 264. C. d'Ohsson, Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-khan jusqu'à 
Timour Bey ou Tamerlan II , Amsterdam 1862, pp . 135—241. 
9
 The Jazygs enjoyed the same privileges as the Comans. The mediaeval Latin 
diplomas of Hunga ry refer t o them as Jazones or Philistei. They retained some of their 
privileges, like the Comans, up to 1848, and their administrative area, established with 
the Comans under the name • Jászkún-kcirzet» [Jazygian-Coman district] was abolished 
in 1867. According to an earlier view, they spoke the Coman language when they settled 
in Hungary, as they had lived together with this Turkish people for a Jong time prior to 
their arrival. Recently it has come to light t h a t at the time of settling in Hungary , the 
Jazygs spoke their own Iranian tongue which was related to Osset, and Alan. This is 
evidenced by the Jazygian personal names of Iranian origin in the Lat in diplomas, and 
above all by a Jazygian—Latin word-list f rom the 15th century found in the Budapest 
National Archives in 1957. Cf. Z. Gombocz, Csseten-Spuren iti Un garrì : Gomboez Zoltán 
összegyűjtött művei [The Collected Works of Z. Gombocz] I, Budapest 1938, pp. 7 8 - 83. 
Idem, Ossètes et Yazyges: op. cit., pp. 91 — 95. J . Németh, Eine IV örterliste der J assert, der 
unyarlàndischen Alanen: ADWB, Berlin 1959. Idem, Spisok slov na jazyke jasov, vengers-
kich alati. Perevod s nemeckogo i primecanija V. I. Abaeva, Ordzonokidze 1960. The 
Hungarian Jazygs also abandoned their nat ive Iranian tongue for the Hungarian lan-
guage. 
10
 B. Spuler, Die Goldene Horde, die Mongolén in livssland, 1223— 1502, Leipzig 
1943, pp. 67 — 68. Hóman — Szekfű, Magyar történet [Hungarian History] I, Budapest 
1935, pp. 537 — 543; I I (1936), p . 10 sqq. Jean Richard, La Bapavté et les missions d'Orient 
au Moyen Age, Rome 1977, pp . 31 — 33. 
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to the words of Coman origin in the Hungarian dialects of present-day Coman 
regions (Mándoky). I t is easy to see why Hungarian Turcologists devote spe-
cial attention to the problems of Coman history and language. 
As is well known, the first mention of the Codex was made by Tomasini 
in 1656. Leibnitz discovered the manuscript in the catalogue of the Venice 
Library in 1768. In 1769 Daniel Cornides of Hungary, secretary to Count 
József Teleki sought out the Codex Cumanieus in Venice and copied its f irst 
22 pages. Later, in Hungary he informed Pray about the manuscript with 
reference to the on-going controversy concerning the Coman Lord's prayer.11 
Finally, through Tomasini, Klaproth re-discovered the manuscript, managed 
to obtain a copy of the first part of it, and in 1826 edited the copied text. This 
touched off a series of scientific examinations of the Codex Cumanieus. Despite 
its deficiencies, G. Kuun's edition constitutes a significant step forward from 
Klaproth's pioneering edition. Its publication marks the beginning of research 
on the manuscript itself, together with analyses of its contents. 
From Tomasini's time until recently, the Codex Cumanieus was called 
the Petrarca-Codex, on the basis of the belief that it was one of Petrarca's 
books left to Venice. 
G. Gyürffy has closely studied the manuscript and its background in 
Venice, and has arrived at several significant conclusions.12 
11
 The topic in question is treated by K u u n in detaiJ, (pp. I —XIV). Only the sec-
tion on Cornides needs some elucidation. According to Kuun, and af ter him, Gyárfás 
(op. cit., p. 13), Cornides and József Teleki visited Venice in 1770. They determined this 
da te from Cornides' letter to György Pray. According to Dóra F. Csanak (in her book 
«Két világ határán» [On the Frontier of Two Worlds], in press), this visit took place in 
May, 1769. The tex t (draft) of the letter addressed to Pray can be found almost unaltered 
in the previously mentioned (Kuun, p. X) manuscript , entitled Commentatiuncula, kep t 
in the Manuscript Department of the Hungarian Academy of Sciences (Tört. 2° 164). 
The part copier! from Cornides begins with the f i rs t word of the Codex (Audio: Mesnoem 
esiturmen] he thought the f i rs t two words were a single Coman word), and ends with 
equità — Atlan, which is on p. 22 instead of 23. The copy made in Venice soon went as t ray , 
as he himself wrote in a letter: «aduersaria mea in Transilvania reliqui». If not definitively 
lost, it must lie hidden somewhere there (perhaps in Szeben, Sibiu). 
12
 G. Györffy, Autour du Codex Cumanieus, in: Analecta orientalia memoriae Ale-
xandra Csorna de Kőrös dicata. Bibliotheca Orientális Hungarica V, Budapest 1942, pp . 
110 — 137. Györffy 's argument was accepted by A. v. Gabain, Komanische Literatur, in 
Fundamenta I I , pp. 243 — 244. Referring to Gabain, Louis Bazin, Les calendriers turcs 
anciens et mediévaux, Paris 1974, p. 625 reiterated Györffy 's view. Györffy 's s tudy is a 
bibliographical rarcty, as Vol. V of BOH came out in a very limited number of copies 
due to the devastat ions of the war. Dagmar Driill, in her doctoral dissertation enti t led 
Der Codex Cumanieus, Entstehung und Bedeutung, Stutgar t 1980 (Geschichte und Gesell-
srhaft, Band 23, Klett-Cotta), re-examined the date , place, and circumstances of origin 
of the Codex. Miss Driill saw and studied the Codex itself, had exports examine the water-
marks again, and thoroughly analyzed the paper used for the Codex. All her research 
confirms Györffy 's findings in essentials. 
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To start with, he has established that the name Petrarca Codex, was an 
inveterate error. This Nolhae also pointed out in a book published in 1892, 
but which passed completely unnoticed by Turcologists. Petrarca did indeed 
leave his books to Venice in his will, but they never arrived there since he lived 
near Padua at the t ime of his dea th in 1374, and the adversities between the 
two towns prevented the book collection from ever reaching Venice. Nolhae, 
incidentally, studied each of the 17 manuscripts in the San Marco Library 
allegedly belonging to the Petrarca collection, including the Codex Cumanicus, 
and maintained tha t none of them could have come from the Petrarca library. 
This is certainly t rue of the Codex Cumanicus, whose paper (not parchment) 
pages and leather binding from the 18th century did not blend in at all with 
the rest of the bibliophile Petrarca's books. 
Györffy examined the pages of the manuscript, their water marks, and 
the former fascicules of the manuscript now bound in one volume. 
His research led him to conclude that the manuscript originally consisted 
of three fascicules. Bo th Teza and Györffy stress this fact, which means more 
precisely that the Codex was written on three types of fascicules, the first two 
of which were of equal size, and contained the same watermark. The third 
fascicule, however, was larger and apparently clipped round at the time of 
stitching or binding, which damaged the writing on a few pages. The water-
marks of the latter differ from those of the other two types of paper. Apart 
from this proof, a view had earlier evolved to the effect that the Codex had 
two parts , a «German» and an «Italian» part. 
Let it be noted here that the Codex today consists of 164 pages. This subse-
quent, modern pagination was used by G. Kuun, A. v. Gabain, Grönbech (in his 
dictionary) and Monchi-zadeh. We will also adhere to this pagination, as the ar-
bitrary mediaeval paging seems gratuitous and anachronistic, using 82 r-v folios. 
The «Italian part» comprises pages 1 110, which simply means that the 
Italians left pages 111 118 of the second fascicule blank. This is how the next 
owners obtained the Codex. According to this conception, the new owners 
started adding their notes on page 119, and continued through to page 164 
of the third fascicule. This part, therefore, contains only their material. 
The first, or Italian part, offers several chronological clues, first at the 
very beginning of the manuscript : t he date June 11th, 1303 apparently refers 
to the manuscript from which the present Codex was (either directly of in-
directly) copied. This work was undoubtedly not an autograph one, as amply 
evidenced by the mistakes arising from copying. 
Györffy has pinned down the da te of copying by showing that the paper 
was of Nor th Itaian origin, the watermark dating around 1330. This may be 
considered the copying date of the extant Italian part. 
Earlier an older chronological clue was thought to have been discovered, 
in the names of the months in Latin, Persian and Coman in the Codex. The 
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Latin names of the Christian calendar, contrasted with the Persian names of 
Arabic origin, outline the Muslim calendar. The sequence of the Christian and 
Muslim months in the Codex correspond only cyclically. Disregarding the ear-
lier (1259 - 1261) and later (1324 1326) concordances, the lists of the months 
in the Codex coincide only in the years 1292 -1294.13 Through various com-
13
 The correspondence between the Latin and Persian names of months listed on 
p . 72 of the Codex points to the year 1294, Samojlovic suggests (Doklady Ak. Nauk 1924, 
p p . 86 -88) ; Malov ( I zv . dfc. Nauk SSSR 1930, pp . 3 4 7 - 3 4 9 ) placed this da te a t 1 2 9 5 -
96. (The questions of the Coman calendar were studied by Kowalski, Zu den türkischen 
Monatsnamen: Archív Orientálni I (1930), pp. 3 — 26, especially pp. 17 — 26, and by K. 
Grönbech, Wörterbuch, pp. 30 — 31). The date 1294 — 95 inferred f rom the Muslim chro-
nology is a t t ract ive but, as s ta ted above, not convincing. In the course of copying, ihe 
list of months got mixed up, as seen in the Coman column. I t is also obvious tha t the 
copier noticed this, and tried to join the horizontal correlations by adding dashes. The 
names of the Coman column are, in any case, perplexing. Why, for example, is June an 
a u t u m n month? W h y are throe summer months missing? Other curiosities were referred 
t o by Kowalski along with possible explanations. Ba/.in devoted a whole chapter of his 
book to the Coman calendar (pp. 624 — 650), and the deficiency of the list did not escape 
his attention ei ther. He ascribed it to tho careless copier. Ba/.in tried to overcome the 
difficulties by reconstructing the Coman calendar with 16 months (pp. 642 — 643), in the 
following manner: one year s ta r t s with November and ends with October, then the next 
yea r starts with November again, bu t ends with February ( that ' s all the list of 16 can 
provide for). The period November — December of t he 16-item list falls in 1293, January — 
December in 1294, and Janua ryFebrua ry in 1295. This seems to bolster up the hypo-
thesis of the 1294 — 95 date. Tho problem is, however, tha t Bazin's cleverly reconstructed 
list of 16 months can in no way be verified. Another proof of the delicacy of the Coman 
calendar is the f ac t tha t erroneous copying can be clearly shown in the Persian column 
containing the Moslem month-names in distinct Arabic forms. Lot us s tar t f rom a tangible 
po in t : április — gimediaual (Bazin: Jumàdà I, mai); madius — regep gimedielachel (B: 
Jumàdà II, mai). The copier left this out, and realized his mistake only af ter he had put 
down regep. He corrected the error by inserting it af terwards (B: Rajab, juin). From this 
point on, the list is one line off, marked by the additional dashes of the copier (the dashes 
a re hardly visible in the facsimile, bu t much clearer in Kowalski's facsimile); junius — 
saab'im (B: Sa bán, juillet); julius - ramadá (B: Ramadàn, aoüt); augustus — saugal 
(B: Sawwal, septeinbre); septemb(e)r — 6il chaade (B: Dü'l qa'da, oetobre); octub(e)r — 
dilchia (B: Dü'l hijja, novembre) noue(m)ber — mugarà (B: Muharram, décembre); de-
cemh(e)r — the space for the Persian word is blank here. If the word regep is fi t ted in its 
right place, the lacuna of December disappears in the Persian column. Bazin's Muslim 
chronology involves only the year 1294 (excluding 1295). His proposed interpretation of 
t he Persian calendar of the Codex basically agrees with Samojloviő's. Both of them name 
1294 as the date in question, and both exclude the years 1295 — 96 suggested by Malov 
for the date of origin of the calendar. In fact, the da te now generally accepted, 1294. is not 
so convincing, as there are throe successive years in which tho month safar correlates 
with January, and muharrarn wi th December: 23. 1. 1292 (Wednesday) — 12. 12. 1293 
(Friday); 11. 1. 1293 (Tuesday) — 2. 12. (Wednesday); 1. 1. 1294 (Friday) - 21. 12. 
(Tuesday). In the Moslem calendar: H 691-1291/2 ; H 692 - 1293/4, H 693 - 1293/4. 
Cf V. V. Cybuljskij, Sovremennye kalendari stran Bliínego iSrednego Vostoka, Sinchronis-
ticeskle tablicy i pojasnenija, Moskva 1964, p. 66. Ba/.in chose the last of the possible three. 
It is hard to toll how this Moslem date found its way into the Codex, and whether or not 
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binations with Coman calendars, this agreement seems to point to the year 
1294. In my opinion, the value of this date is disputable, though a number 
of eminent Turcologists accept it. It suggests that the date of the original Co-
dex was 1294, its first copy was made in 1303, and the existing copy dates 
around 1330. 
The «German part» much more eludes chronological dating. Györffy 
detected a different kind of paper with three watermarks, but only two of these 
can be dated more or less precisely. On the basis of the paper and the water-
marks, Györffy suggested t h a t this part of the Codex was written between 1340 
and 1356. An earlier conception maintained that this part was not a copy, but 
rather a collection of original texts, glosses and insertions, which were added 
continuously in the course of a relatively long time. However, it is not difficult 
to prove tha t a part of these texts are copies of previous texts, or were written 
down after dictation. At any rate, the «German part» was compiled later than 
the Italian, which was earlier believed to have reached German Franciscan 
friars, accounting for the additional German glosses inserted in the Italian 
part. The manuscript changed hands again, ending up in Italy. This makes it 
clear how the Codex, now stitched, got to Venice (and not Genoa) without 
Petrarca's mediation. 
The place of origin of the Codex is not independent of the chronology of 
its separate parts. 
The first, or Italian, part is today believed to have been made in the 
Crimea. Kuun firmly attributed this part to a Genoan author. B rati ami (1929) 
shared this view. Some researchers (Rasovski, Györffy) named Solkhat as the 
place of origin. Miss Drüll tried to confirm the theory of the Genoan origin by 
eliminating all other possibilities. 
the Christian terminology contrasted with it is correct; correcting either of them with the 
Coman chronology is too risky a venture. Let. us consider one example: af ter the pre-
viously mentioned emendation, the curbá bará ay ( = qurban bayram ày) of the Coman 
column corresponds to düghia in the Persian; this name did indeed denote (Dü'1-hijja) 
November in 1292 or 1293. I n 1294 the Coman name of November ( = muharram) in 
Bazin's «corrected» list is sor) küz ay, «the last month of autumn». Sor) küz ay and qurban 
bayram ay of t he Coman column refer to two different innths. Bazin a t tempted to eli-
minate the contradiction with the 16-item list, while Kowalski (op. cit., p. 25), after much 
hesitation, tended to regard qurbàn bayram ày as a special name for «the last month of 
autumn». In such circumstances, the Coman calendar of the Codex cannot be considered 
a firm chronological ba6e, and t h e data inferred f rom the Persian column of the Moslem 
calendar are a t best shaky hypotheses. Monchi-zadeh's date of 1358 (p. 13), based on the 
legend of the Petrarca-Codex, is totally unwarranted. Relying on the corrected third 
edition of Mahler—Wüstenfeld, Vergleichungstabellen 3., Miss Drüll tried to modify Ma-
lov's dating by identifying t h e calendar of t he Codex with the period of 1292 — 95, in 
harmony with the Muslim chronology. We have come back to the former dating; 1295 
was commonly disregarded as i ts last two months extend over to 1296; the «emendations» 
can be ignored as they only affect days. 
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The 1303 variant is believed to have been made in the Monastery of St. 
John near Sarai. No at tempts what so ever were made to establish the place of 
origin of the extant (cc. 1330) copy. The second, «German» part was allegedly 
compiled by the native German friars of a Franciscan monastery in South 
Russia (Gabain). 
There is no denying tha t the first part was composed in an Italian setting 
for other than religious purposes. 
The idea entertained from time to time that the author was a friar can 
be discarded. I t is indeed conspicuous tha t a number of substantives denoting 
certain groups of subjects, are absent from the text. Bràtianu (Recherches, p. 
231, note 5) also remarked that certain words unbecoming a friar are detect-
able (Codex p. 68: bordellum, rofiana, meretrix; p. 99: rofianus, castratura). 
It cannot be questioned that the first part of the codex had a secular 
function. I t certainly played a significant, though not exclusive, role in pro-
moting commercial interests. Even Gyárfás emphasized that the trilingual 
parts had a commercial purpose. To fortify his argument, he cited 89 names of 
spices, 70 words denoting commercial articles, 17 names of precious stones, 
and 91 terms connected with office work from the glossary classified by sub-
jects. Regardless of the accuracy of those figures, we must admit that Gyárfás 
got to the core hinting to questions well worth elaborating. 
At this point, a passing remark should be devoted to the role of the Mo-
nastery of St. John, mentioned in the 1303 copy, since it seems to contradict 
the conclusion drawn from the lack of clerical terms.14 This seeming contradic-
tion can be somewhat resolved if we consider the fact that it is not an original 
manuscript, but rather a copy whose second part is indisputably of ecclesiastic-
al origin and purpose. The only way to resolve definitively the apparent con-
tradiction is to clear up the relationship between the extant (and lost) copies. 
The question originally raised by Gyárfás and later reiterated by others, 
11
 W. Bang directed at tent ion to the role of the Monastery of St. John (Über die 
Ilerkunjt des Codex Cumanicus: SPA IF 1913, pp. 244 — 245). In his opinion, the monks 
of this monas tery began to write the Codex Cumanicus here in 1294/5. The Monastery of 
St. John was one of the 17 monasteries nor th of the Black Sea. According to a text dat ing 
from 1314 the monastery was located near Sarai. Bang based his opinion on the last line 
of the invocation which contains the name of the saint (Ad honorem dei et B(ea)ti St(ephan)-
is euangelifte). Györffy rightly argued t h a t this invocation was inserted a t the head of the 
text later, dur ing copying. Strangely enough, the name of St. John does not occur at any 
other place in the Codex. Ra ther , a passage on the death of St. Stephen can be read among 
the Coman t ex t s of the second par t , cf. Codex, p. 122; Kuun , pp. 159 — 160; Drimba, 
Syntaxe cornane, pp. 228 -230 (De la mor t de Saint Étienne), which contains the Coman 
text, its French translation and the relevant par t of «The Acts of the Apostles» in Latin. 
St. Stephen was the only saint whose story the friars thought worthy of including in the 
Codex. I t would lead us too f a r to search for the causes of this, bu t it should not be for-
gotten. I t is advisable to check whether there was a monastery with this name among 
the 17. 
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should now be worded in the following way: With which Oriental peoples did the 
Italian colonists settled along the northern fringe of the Black Sea trade ? What 
routes did the Italians use for this t rade ? What commodities were involved in 
the exchange? In what sort of offices was the Persian-Coman dictionary used? 
The answer to the first question is seemingly pat. Yet only seemingly, 
as the definition of the Italian colonists itself presents a problem. What sort 
of Italian colonists have to be reckoned with? No doubt the Genoans played 
a significant role in the region, yet the more modest but no less active Vene-
tians cannot be bypassed either. So far the aim of research has been to establish 
in which colony the Codex was written. This question should, however, be 
extended: were the original and the copies used only in one colony or in both? 
The Genoans and Venetians had a wide mediating role in the trade of 
this region (Pisa and Florence cai 1 be disregarded here, since their role was 
comparatively insignificant). We will leave out of account the radiation of 
this widespread trade towards the West and North Africa, and will concentrate 
on the Levant , or more precisely, on the Persia of the Ilkhans, the Golden 
Horde, and, through the latter, on Central and East Asia. 
As for the exchanged commodities in this huge area, detailed information 
can be drawn from the extant lists of goods which indicate that a wide range 
of natural resources and products of human activity was involved, including 
slaves in some places. 
Two of the trading routes are of special importance. One led to the Levant 
with a branch leading to Persia via Trapezunt. This latter demands greater 
attention in our context. This route being widely known, requires little elabo-
ration here. The same cannot be said of the other route which led through the 
capital of the Golden Horde to Central Asia and Peking. We owe our descrip-
tion of this route to the 14th century author, Pegolotti. 
The starting point of this remarkable trade route was Tana (today Azov). 
The first leg of the journey ending in Astrakhan (Gintarchan) could Ite made in 
25 days in an ox-cart, or 12 days in a horse-drawn cart. Highwaymen also used 
this stretch of road, so it was rather dangerous. A one-dav waterway followed 
to Sarai (Sara), then another 8 days sailing to Saraichik (Saracanco) (on the 
river Ural). A camel-drawn cart covered the next leg from Saraichik to Urgenj 
(Organci) in 20 days. Travelling merchants found a flourishing market in this 
town. 35 40 days were needed to travel from Urgenj to Otrar. Those travelling 
without cargo avoided Otrar and reached the next station, Almalik (Armalec) 
in 50 days. The travellers were then carried by pack donkeys along a road 
which was also full of highwaymen, to Kanchou (Caexu) in Chinese territory. 
This was a 70-day trip. Then came a 75-day journey on horseback to the city 
of Hangchou (Cassai), by a «great water». Here silver coins had to be exchanged 
for Chinese notes. The trip» from Hangchou to Peking (Cambalec) took 30 days. 
Pegolotti added to his record of the journey: I t is advisable for the mer-
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chant to take two skilful Coman interpreters with him, and a Coman-speaking 
woman interpreter might come in handy too.15 
Of interest for us in Pegolotti's itinerary are the chapters on the journey 
up to Almalik, and on the Coman language and interpreters. 
Mention should be made of Gyárfás' «office vocabulary» as well. 
What kind of offices used the Persian—Coman dictionary of the Codex 
Cumanicus? The Cedex itself provides the answer, notably its chapter «No-
bilitas hominum et mulierum» (p. 90). As is known, the Genoans as well as the 
Venetians called their senior official in the Black Sea colonies (and elsewhere 
like in Tebriz) consul. The corresponding words in the Codex are: P qadi [chadi] 
«judge», C Seriyat [seriat]. In the same chapter also see: L potestas, P Sana 
[saana], C yaryvci [yarguzi] «Biirgermeister»; L torcimanus, P kalamaöi [ta-
15
 The terms of «office activities» in the Codex contain an intriguing material group; 
«N(om)i(n)a arti(um) et que per(ti)ne(n)t eis» (p. 80). The Persian and Coman equivalents 
of L scriba can be found here. The chapter makes it clear tha t the task of the «scribe» or 
«notary» was to execute the documentation of t rading activities: it is preceded by «money» 
(pecunia) and followed by «debtors» and «creditors» (depitores, creditores), «ledgers» (ma-
nuale), ink, touchstone» (lapis auri), «business paper» (litera) and «writing paper» (papirum) 
The chapter is headed by Italo-Latin bancherius, the Coman equivalent of which (saraf) 
Grönbech interpreted inaccurately as «Geldwechsler». As for commodity goods, the Lat in-
Persian-Coman list of the Codex deserves a small monograph (including the careful inter-
pretation and etymology of each word). The Florentine Francesco Balducci Pegolotti was 
neither a merchant nor a traveller, but he carefully collected information from them. His 
work La Pratica della Mercatura has long been in the focus of at tention. For an up-to-
date treatment of this subject see Sir Henry Yule, Cathay and the Way Thither I I I , London 
1914, pp. 1 3 7 - 1 7 3 . Cf. also H . Cordier, Histoire de la Chine I I , Paris 1920, pp. 430 — 432. 
The latest edition of Pegolotti 's work: Allan Evans , Francesco Balducci Pegolotti, La 
Pratica della Mercatura, ed. by —. Cambridge Mass. 1936. Cf. also R . S. Lopez, Venezia e 
le grande linee espansione commerciale nel secolo X I I I , in: La civiltà veneziana del secolo di 
Mano Polo, Florence 1952, pp. 39 — 82. Let me add here tha t in Pegolotti 's book, t h e 
name of the Chinese paper money baleS was referred to by Pelliot in T'oung Poo X X V I I , 
pp. 190 -192. He asserts here t h a t baleé is identical with the distorted form of Turkish 
yastuq, mentioned by missionaries visiting the Mongols. Both words originally m e a n t 
«cushion». Let me stress tha t the prime meaning of balii is not «paper money», cf. P bàliS 
«a cushion, a pillow; a weight of gold (eight miskáls and two dànaks)» (Stg.). On the role 
of Tana, see Elene C. Skri inskaja, Storia della Tana, in: Studi veneziani X (1968), pp . 
3 -46. \V. Heyd ' s Histoire du commerce du Levant au Moyen Age I I , Leipzig 1885, pp . 
555 -711 is very instructive on the commodity goods of t rade in the Levant. Compre-
hensive studies have often referred to the export and import goods of Black Sea t r ade ; 
cf. Bratianu, Pecherches, p. 247 (with further references), Spuler, Die Goldene Horde, 
p. 407 sqq. D. Drüll used her findings to explain the «business» words of the Codex (pp. 
39 -92). A relatively late goods list is of special importance (E. Schütz has drawn at-
tention to it): Devon Khachikian, Le registre d'un marchand arménien en Perse, en Inde 
et au Tibet (1682 — 1692), in: Annales 1967 (Paris), pp . 231 - 278. This s tudy was t ranslated 
from English into French, but retains the original English spelling of the names of articles 
taken from the native tongue. This list also contributes interesting da ta on the Pers ian 
names of the Codex. 
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lamaci], C tilmac [ t i lma^ «Dolmetscher». The commercial aspects of office 
activities will be discussed later. 
The connections between the Italian colonies and the Golden Horde 
deserve much more attention, since the Golden Horde was more than just a 
trading partner to the Genoans and Venetians of the Black Sea region. 
On several occasions the two Italian rivals concluded written treaties 
with the central, or more frequently, with the local, representatives of the 
Golden Horde. These pacts were generally bilingual, with the original draf t 
in Turkish, and the translation, done by an interpreter, into Latin or Italian. 
Let me refer to some of these documents that are already familiar to researchers. 
During the reign of özbeg (1312 1340) the Venetians signed a contract 
with Kutluctemir in 1333, and gained thereby the right to build in certain 
areas near Tana. The agreement was worded in the Coman language, and trans-
lated into Latin by Dominicus Polonus (de Cumanico in Latinum). In 1358, 
the Venetians concluded a treaty with Berdibek himself, «the Lord of the Mon-
gols and Comans» (1357— 1359), which confirmed their trading privileges ori-
ginally granted in the conventions of 1338 and 1346. 
Though the Genoans preceded the Venetians in colonization, their docu-
ments date back to later times. One of their pacts is dated 1380, the time of 
Toqtamis (1380— 1395). Upon the order of the Genoan consul of Kaffa, the 
treaty was translated from the original «ugaresca» into Latin by a scribe named 
Julianus Panicarius, with the help of an interpretor. The Genoans signed an-
other pact with the delegates of Toqtamis in 1387. The original of this treaty, 
written in «ugeresca», was translated into Latin by Franciscus Gabelete. 
The Turkic texts of the cliploms have been lost, but it can be argued tha t 
the «ugaresca» script of the latter two documents denotes the Uighur script, 
in which the famous yarli'q of Toqtamis was written. I t can hardly be doubted 
that both the language and the script were identical. The source does not re-
veal in what language the Venetian contract of 1358 (and the two previous 
ones) was written, but it is certain that the 1358 document was drafted in 
Coman. I do r.ot doubt that this Coman language is identical with the Coman 
tongue of the first, Italian part. The first document shows clearly that the Ve-
netians did not only use the Coman language for commercial purposes but also 
in their diplomatic contacts.16 
16
 For a detailed analysis of the diplomas of the Golden Horde see I. Vásáry, Chan-
cellery of the Oolden Horde (BOH, in press). Gyárfás, op. cit., pp. 16—17. Hammer-Purg-
stall, Geschichte der Gohlenen Horde, Pesth 1840, p. 250. Hammer also disclosed tha t ac-
cording to a document issued by Temür Qutluy the Venetians were granted three por ts 
in the Crimea, and their consul resided in Tana. G. K u u n dealt with a document da t ing 
1387 in his Adalékok Krím történetéhez [Data on the History of the Crimea] (cf. supra, 
note 5). He mentioned three documents (dating 1380, 1381 and 1387), giving only a 
sketchy translation of the last written in vulgar Genoan. The date of the first document 
is H 782, the last day of Sa'ban (28), i.e. November 28th, 1380 (op. cit., p. 43). These two 
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dates are congruent. Tlie Lat in translation of this text dates f rom July 28tli, 1383; its 
Genoan dialectal variant was most likely wr i t ten in this same year. The document of 1387 
fared badly, as Kuun had no t ime to copy (and edit) the whole text . Acting upon the ad-
vice of A. Vámbéry, < ié/.a Kuun explored the muterial of the Genoan archives, which had 
also been in Paris for a t ime during Napoleon's reign, searching for documents in Uighur 
script, but he found none. It is worth noting tha t the use of the Italian language did not 
figure among the privileges of the Genoans. I ts dialectal properties are striking, e.g. 
consoro (consul) and Sorchat (Solchat). H a m m e r edited the Italian texts of two contracts 
signed with the Venetians (op. cit.. pp. 517 — 522). One was endorsed by Janibek (1340 
1357), dat ing: Dado in Gulistan sette cento quarant otto in lo mese de Ramadan die venti dol. 
in lo anno de porcho. The year 1347 was indeed the year of the pig 1 am afraid Ba/.in 
was too rash in his judgment, asserting that the Comans had no knowledge of the animal 
cycle of 12 years. It is t rue t h a t the Codex provides no t race of the animal cycle, but 
this is simply because the au thor of the Codex stai ted out f rom Latin, and not vice versa. 
In those days the calendar of the animal cycle was known by the Mongols, Turks, and 
even the Persians. The month name l'amadan in the Persian column of the Codex denotes 
August, not February. The other diploma comes from Herdibek (1357—1359), dated 
1358. In I tal ian: Dado in Lordo in Accuba (read Acluba) alii otto di della luna in mese de 
Siwal, eorando lo anno de Can anni sette cento cinquanta nove. 1356 was the year of the dog; 
the Venetian Can also means «dog». The mon th Rival corresponds to September, as is 
recorded in t h e corrected Persian calendar of the Codex Cumanicus. The correspondence 
is also confirmed by informations from known concordances. Gulistan was a place famous 
for its mint ; of. Spuler, Die Goldene Horde, p . 544. Spuler (op. cit., p. 99 sqq) misspelled 
the name of Janibek as Jambek. On the correct főim, Jani. bek, see Pelliot, Notes sur l'His-
toire de la Horde d'Or, Paris 1949, pp. 9 8 - 101. it is lead Janibek by B. IX G r e k o v - A . Ju . 
Jakubovskij , Zolotaja Orda i ee padenie, M.-L. 1950, p. 451. Heyd (Hintuire du commerce 
du Levant I I , p . 181) refers t o a decree forbidding the Genoan citizens to spend the winter 
in Tana or t o buy houses there . He also touches upon a diploma dating f rom 1332, the 
year of the monkey (the correspondence is faultless), which peimit ted the Venetians to 
build a residential area there. This date falls in the early reign of Özbeg (1312—1340), the 
predecessor of Janibek. The question is, how does this diploma compare with the docu-
ments of similar content da t ing from 1333 (the year of the hen)? The documents of 1342 
and 1357, which renewed the diploma of 1332. show that the Genoans were banned from 
Tana. From about 1322 on Venetian galleys f r o m Trape/.unt regularly put in at this port . 
Later Venetian t rade agencies were set up iu t h e town, and all this was done in agreement 
with the Ta t a r lords of the ci ty . Delegations of this character are often mentioned between 
1293 and 1303. Heyd gives a lengthy account of the Venetians' settlement and arrange-
ments in Tana , as well as of their traile and other relations with the Muslim leaders in 
the area. Difficulties gradually arose villi their Ta ta r overlords, and these were aggravat-
ed by the Genoans living on other parts of Tana . Eventually bloody clashes took place 
between the Tatars , Venetians and Genoans, resulting in the expulsion of the Venetians 
from Tana for a while. Only in 1347 did they once again obtain permission f rom Janibek 
to settle in t h e town (on this diploma see above). Heyd (1 L p. 198, note) points out tha t 
tlie month of t he date is incorrect. He thinks that the 22nd day of Ramadan corresponds 
to December 26th, and not t o February. Modern concordances also confirm his position, 
but far-reaching conclusions cannot be d rawn from this divergence, since the date of 
February is found in the short Latin introduction, and not in the Italian translation. On 
the diplomas of the khans of t he Golden Horde concerning the privileges of t he Francis-
cans, from t h e t ime of Müngka-Tcimür (1267— 1280), see J . Richard, La Papuaté et les 
missions d'Orient, p. 92. sqq. 
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All this leads us to believe tha t the former conception which contributes 
the origin of the Codex to the Genoans, should probably be revised. The more 
urgent this revision appears since the hypothesis was based on the «Petrarca 
Codex» theory. The final answer seems to be within reach. 
I t seems highly likely that the codex was written and compiled by Italian 
lay persons, perhaps by the scribes of consuls or merchants, for the use of inter-
preters. The role of merchants in writing of the Codex should not be exaggerat-
ed. Their business was trading with the help of interpreters, not tinkering 
with the compilation of Coman- Persian data. 
The views regarding the place of origin of the «German part» have been 
mentioned earlier. Let me add here that the Codex was probably not used in 
a single missionary monastery. The fact that at times Latin dominates besides 
the German glosses proves this claim. Consequently, non-German Franciscans 
must have contributed to the writing of the second part of the Codex. 
Gabain maintains (Fundamenta I I , 244) tha t the Codex in its present 
form was purchased from German (and other) Franciscan friars by Italian 
merchants (I cannot prove this hypothesis). Anyway, there is no room for 
doubt that these Italians were Venetians (even if earlier Genoans might have 
been somehow involved) and that the Codex eventually reached Venice through 
their offices. 
As for the contents of the Codex, it has been discussed almost exclusively 
in terms of the second part. So far the notion has prevailed that this part was 
written during a lengthy period, and contains mostly religious texts in prose 
and verse. I t was not compiled by a single person, but by several tireless German 
(and other ?) Franciscans. As curios were the riddles included, priceless remnants 
of Coman folklore and folk literature, however damaged they may be. The word-
lists, and grammatical glosses were included to aid the friars in improving their 
knowledge of the Coman tongue.17 
17
 Gabain, Fundamenta I, p. 46; I I , p . "245. Even more instructive are two passages 
quoted by Györffy (op. cit., p. 130), one of them (121) about a priest who tells his flock 
t h a t he does not know their language, and has no interpreter (til bilmen tolmac yoy). He 
asks them to pray to God tha t he might be able to learn their tongue easily. The other 
passage (125) speaks of a f r iar ignorant of the local language, who is forced to hear con-
fessions with the help of an interpreter. The interpreter is also obliged to observe the seal 
of confession. I t was a long way f rom the Franciscan f r ia r hearing confessions through 
interpreters to the excellent Coman t ransla tor of the Lat in hymn (it is not impossible tha t 
he was a native Coman). I n any case, several persons of varying levels of Coman know-
ledge have to be reckoned with. Turkish barbarisms resulting f rom the servile translation 
of Persian expressions should be judged in a different way: e.g. binale etileni, Persian card 
muxadufi «cultellù», more precisely «cobbler's knife» (86: 5). Compound verb forms like 
yar) et- «to spend» (P yar) kardan), peáman boi- «to repent» (P pèSman bùdan) belong to 
another category. The latter type of compounds is limited in number, the ones cited here 
were not created by the influence of the Persian expressions of the Codex. I t is remark-
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To date there has been no ambitions investigation of the contents and 
the authorship of the first part of the Codex. It contains a grammar and word-
list arranged by subjects. There have been suggestions that the anonymous 
author created his work with the help of a single interpreter who spoke both 
Coman and Persian. If this indeed was the case, the interpreter, was of medi-
ocre ability, failing now in one, now in the other language, frequently attribut-
ing a single word to both. 
The Italian par t calls for a more thorough analysis. Suffice to mention 
here that as is presently known, it was not the brainchild of a single anony-
mous person, but the application of a lost or so far unknown model. The core 
of the model is a simple and lucid grammatical outline written in Latin, con-
taining verbs, adverbs, and substantives, followed by a list of substantives 
grouped by subjects. The verbs and adverbs are listed in alphabetic order. 
Next comes a sketch of the conjugation of verbs and the declension of pro-
nouns and substantives. The section on verbs starts with the full conjugation 
of the first verb (audio), while the rest of the verbs are represented by three 
forms (present, past , imperative) and one or two nomina verbalia. Subsequent-
ly, between two verbs, some semantic-ally independent substantives are inserted 
in the alphabetical order. 
Passages of a similar grammatical and lexical material can be read in the 
second part of the Codex. They do not constitute an entity; one tends to regard 
them rather as random glosses from individual collections. The grammatical 
glosses on pages 127— 132 start with brief grammatical notes, eg. on the plural 
suffix (lar), the comparison of adjectives (asru and rac), the nomen agentis 
suffix (ói), the nominal suffix (lie), the interrogative particule (rnà), the pri-
vative suffix (sis), etc. This, however, is succeeded by the full conjugation of 
intelligo - anglarman in two columns. The affirmative takes the left, the ne-
gative the right column (non intelligo - anglamaman). The complete Latin -
Turkish paradigms are given without a single omission. They take up all of 
page 129 and part of page 130. On the same page the paradigms are followed 
bv Latin—Coman substantives in alphabetical order, the first five of which 
(referring to the seasons) being later additions. The alphabetical word-list 
continues or. page 131 with a sample of words beginning with b, followed by 
a completely chaotic list of Latin Coman words, and, from p. 132 onwards, 
Latin Coman expressions. 
The compiler cf this grammatical material did not necessarily know the 
grammatical sketch of the Italian part. He may have used either its source, 
or a similar outline, so it is a matter of coincidence that the two sets of para-
able t h a t the verbal compounds characteristic of Persian have very simple equivalents 
in Coman: war kardan [uar ehardam] «to light a lamp» — yandur-; pèdo èudan [peda 
suden; CI. paida sudari} «to appear» — C körűn--, etc. 
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digms complete each other. The second part contains the Coman equivalents 
of each Latin verbal form, in contrast to the Italian part, in which the Persian 
and Coman equivalents of the more complex verbal forms are missing. The 
(fragmentary) alphabetic listing of the substantives in the «German» par t is 
conspicuous. I t allows for the suggestion that the grammatical material of the 
«German» part also derives from another written text, copied or dictated. Thus, 
this part must have had a written source just like the grammar of the Italian 
part had. The sources of the two parts were apparently similar but by no means 
identical; the author of the Italian part drew on the whole (however imperfect-
ly), while the compiler of the second part only randomly selected from it. 
The grammatical outline (and its variant), which served as a model, 
however, did not aim a t teaching the Latin language, since it ignored certain 
characteristic features of Latin like the grammatical genders, classes of verbal 
conjugations, and nominal declensions, etc. The obvious purpose of the sketch 
was to assist persons with a perfect command of Latin to learn Oriental lan-
guages which lacked the above grammatical categories. The three-column 
format facilitated the orientation in the material. 
Latin, the language of mediaeval erudition, was most probably chosen 
because it was also the written language of the Black Sea colonies of Genoa, 
Venice, and other Italian cities.18 Besides the Codex Cumanicus there is no 
other example of a polyglot Oriental grammar and dictionary compiled for 
interpreters on the basis of the Latin language. 
In the Mongol period, primarily in the 14th century, the Arabic language 
had a similar function. With the triple categories of the Arabic grammar-
dictionary (verb, substantive, particule) in view, scholars tried to treat the 
Turkish, Persian, Mongolian, and sometimes even the Armenian and Byzantine 
Greek tongues, either in bilingual, or in plovglot form. These works also list 
the verbs in (Arabic) alphabetic order, and classified the substantives (in-
cluding a chapter on adjectival antinomies) according to subjects. The group 
of particula includes the pronouns, adverbs, etc.19 I t is noteworthy that their 
18
 G. I . Br&tianu, Actes des notaires Génois de Péra et de Gaffa de la fin du treizième 
siècle (1281 — 1291), Bucarest 1927. M. Balard, Génes et VOutre-Mer /., Les Actes de Coffa 
du notaire Lamberto di Sambuceto, 1289—1290, Paris—La-Haye 1973. G. L. Fr . T a f e l -
G. N. Tomas, Urkunden zur àlteren Handels- und Staatsgeschichte der Pepublik Venedig, 
mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante. Vom neunten bis 7.urti Ausgang des 
fünfzehnten Jahrhunder ts . Zweite Abteilung: Diplomat aria et Acta X I I I —XIV (Wien 
1856 — 1857). Fontes Perum Austriacarum. These Latin documents are not totally void 
of Italianisms. Even so, t he Genoan records spanning a very short t ime provide a large 
number of idiosyncracies, good specimens of which can be found in Br&tianu, op.cit. 
pp. 7 - 1 1 . 
19
 The triparti t ion of the Arabic lexicon can be found in most compendia: fi'I 
«verb», ism «substantive», harf «particula»; cf. J . A. Haywood—H. M. Nahmad, A New 
Arabic Grammar of the Written Language, London 1965, p. 327. The s tructure of the well-
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material, especially the verbs and substantives, is also arranged into columns. 
However instructive these vocabularies may be for material research, there is 
at present no proof that the anonymous authors of the Italian and German 
parts of the Codex Cumanicus drew upon any of them. The contemporary 
handbooks (manuscripts) of Northern Italian Latinity might offer fur ther 
clues here. 
I t remains to be the major task to edit the complete text of the Codex 
Cumanicus. Despite its several defects, G. Kuun's work renders great help. 
A new acceptable edition requires profound knowledge, so it is not surprising 
that no one has dared to undertake the task during the last hundred years. 
The facsimile edition of the Codex, published by K. Grönbech, is of great help20; 
but regrettably, it is technically of mediocre quality, and often lets researchers 
down, right at the crucial points. The editor of a new edition cannot proceed 
without the original manuscript, no matter how good his fascimiles may be. 
The manuscript was written in the black letters commonly used in the 
Middle Ages. This script was retained by only a few scholars (Bang, Németh), 
and only for text editions. Kuun replaces this archaic script with Latin letters 
we use today. His decision cannot be objected to; several others did the same. 
The proposed new edition must be a precise transliteration, retaining abbre-
viations as well as errors due to copying. A good many examples of lapsus 
calami arising from copying are known. Errors due to dictation have received 
known Mugaddimat al-adab also follows this pa t t e rn . Cf. I. G. Wetzstein, Samachscharii 
Lexicon Arabicum Persicum ex codicibus manuscriptis Lipsiensibus, Oxoniensibus, Vindo-
bonensi et Berolinensi edidit a t q u e Indicem Arabicum adiecit —, Lipsiae 1850. Among 
the dictionaries of the Mongol period, reference should be made to Ibn Muhanná's work 
presenting t h e Turkish language of the Oyuz type . I ts Turkish pa r t : P . M. Melioranskij, 
Arab filolog o tureckom jazyke, St . Pbg. 1900, pp . 01—043. I t s Mongolian par t : P . M. 
Melioranskij, Arab filolog o mongoljskom jazyke, St. Pbg. 1904. The Persian, Turkish and 
Mongolian p a r t s were edited by Iv. Rifat, Is tanbul , H 1238 — 1240. By way of example, 
let us see the arrangement of I b n Muhanna's Mongolian grammar-dict ionary. The mater ia l 
is divided into 25 chapters following the order of tr ipart i t ion. These are: 1. The name of 
God and the like (I). 2. Verbs in the past tense, in Arabie alphabetic order; 3. Grammatical 
rules, conjugation (II). 4. Par t ieulas . ( I l l ) Substantives. 5. Adjectives and antinomies; 
6. Parts of t h e human body; 7. Names of kinship; 8. Time and cycles; 9. Heaven and 
heavenly phenomena; 10. Seasons; 11. Ear th and seas; 12. Places and regions; 13. Foods, 
drinks; 14. Trees, fruits; 15. Cereals; 10. Bed clothes, instruments, tools; 17. Clothing, 
jewels, precious stones; 18. Flowers, colours; 19. Animals and beasts; 20. Weapons and 
accessories; 21. Illnesses, deficiencies; 22. Birds, birds of prey; 23. Trades; 24. Counting, 
numerals; 25. words not included in the previous chapters. 
20
 K. Grönbech, Codex Cumanicus. Cod. Marc. Lat . D X L I X . In Faksimile heraus-
gegeben, mit einer Einleitung von —. Kopenhagen 193C. (Monumenta Linguarum Asiae 
Maioris I.) The facsimile of «Ave porta paradisi» (Grönbech, pp. 137 — 144)i earlier pu-
blished by B a n g (W. Bang —J. Marquart, Osttürkische Dialektstudien, Berlin 1914, I I I — 
X tables) is wor th comparing. Undoubtedly, Bang ' s facsimiles are technically better t h a n 
the reproductions of the same tex t in Grönbech's otherwise splendid volume. 
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somewhat less attention. Such are: borei «(person)» with a hat in place of borcci 
(87:27); the absence of k in the cluster of consonants indicates that the word 
was recorded on the basis of pronounciation. The absent-minded scribe failed 
to notice that he took down the word bore «liat» correctly in the next line. 
Also, ylias ay (72:12) «the first month of spring» in place of ile yas ay. 
E. Teza21 made a thorough study of Kuun 's edition after its publication, 
which Kuun answered in detail. The author appreciated the loyal criticism, 
and readily accepted a large number of corrections. The bulk of these errors 
were made through oversight, and inconsistent attention to abbreviations 
(sometimes retained, sometimes written out). Worse errors were the omission 
of words, and at times whole lines. Teza succeeded in deciphering several of 
the hardly readable Italian verses. 
From time to time, however, Teza got carried away in his zeal, imputing 
to Kuun the printer 's errors, which had already been corrected in «Addenda 
et Corrigenda.» One mistake generally invites another. Let us quote a passage 
of the Codex (p. 95:6 17), which Kuun edited with a line-shift. He corrected 
the mistake at the end of his book (p. 389), but not entirely. The list also con-
tains errors of the copier of the Codex. From the facsimile the following 
(83:6 18) can be read: 
Galanga Coligiá Choligia 
Ladano Ladan Ambar 
Mumia imfiri imfiri 
N. sarche Girdahan indù 
Oleű oliue Rugan yag 
Oleü sufima 
0. rofatű Rugay Gul Gulaf yage 
0. violatú 
0. nucis Rugan yGerdohá Chox yagi 
Picis Cuft Samala 
Réqriciü (Gul, crossed) Buyu 
Rofa Gul Chulaf 
The copier's errors are: Rugay Oal, in place of Rugan yGul; Cuft (Sust 
in Kuun's), in place of the correct Quft (commentators on the Persian material 
also use this form). The second line was in fact two lines in the original, the 
first retained L Ladano and P Ladan, but the C equivalent was missing. C Am-
21
 Emilio Teza, Un' altra occhiata al Codex Cumanieus, in Rendiconti della R. Aca-
demia dei Lindei, Classe de Scienze Morali, storiche e filologiche VI (Roma 1891), pp . 
315 — 327. Kuun answered Teza's critical comments in detail in his paper , Ujabb adatok 
[New Data] ; see supra, note 6. Kuun introduced the corrections which he accepted f r o m 
Teza into his own copy, which is preserved today in the Manuscript Depar tment of the 
Hungarian Academy of Sciences. 
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bar, on the other hand, was the third item of the missing second line, whose 
L and P equivalents escaped the scribe's notice. 
Kuun's reading errors concerning any item in the Codex, are easy to 
correct now with the help of the facsimile. Correcting Kuun's mistakes, how-
ever, dees not mean in the least that the Coman, Persian, and other material, 
cleared of subsequent, added mistakes, will be completely authentic. What 
has been shown of the passage quoted above from the Italian part holds true 
of the second part too, worsened by the fact that the scribes, well-intentioned 
but ignorant of the language, added numerous Coman language barbarisms. 
No one doubts that a distinction must be made between transliteration 
and transcription. The latter relies on the former; it explains and elucidats it. 
That is why transcription contains an individual hypothetical element. I n any 
given case it is up to the researcher whether he acknowledges a transliterated 
Persian or Coman form either as authentic, or considers it an error of the copier. 
The explanation of the transliteration, either accepting or rejecting, is after 
all an explanation meant to elucidate the reading as well as explain the string 
of problems stemming from it. 
This appears to justify Kuun's method of edition according to which the 
material of the Codex is published in transliteration, with the editor's trans-
cription and relevant explanations given in the notes. The method used in 
editing the works of classical authors cannot be imitated: one cannot put the 
interpreted text , as thought correct by the given editor, in the forefront and 
relegate the correct or erroneous forms of the transliterated Codex to the foot-
note section. 
Scrupulous accuracy in transliteration is naturally not an end in itself, 
bu t its purity must be seen to. Washing over the differences between trans-
literation and transcription could result in incorrect conclusions. W. Bang, 
whose contribution to interpreting the texts of the Codex is most valuable, 
committed this mistake. Interpreting the material of the Codex on the basis 
of the transliteration, he believed the Coman language to be eastern Turkish, 
although there can be no doubt that it belongs to the Kipchak tongues. 
By way of illustration, let us compare the strophe, «Ave porta paradisi», 
as semi-transliterated or semi-transcribed by Bang, and as transcribed by 
Drimba.22 
22
 In Kuun ' s edition (see p. 186), the uninterrupted Coman text is divided into 
verses. He presumed tha t a line consisted of seven or eight syllables. Bang, the perceptive, 
severe critic, failed to notice Kuun ' s priority in these questions. This, however, does not 
excuse Kuun 's readings, poor as they were already in his own time. In his exemplary edi-
tion Drimba (op. cit., pp. 265 — 299) included the Coman text , its French translat ion and 
the Latin original, bu t also an accurate list of earlier editions and critical comments, 
suggested emendations, the transliteration of t he Codex (where necessary), and the diffe-
rent readings of t he Latin original (pp. 295 — 299). 
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Ave ücmalcnin ìcabagi 
tiriliknin agaii 
jemiSSin bisga tejirdin 
Jesusne Icacan tuurdunn 
Ave ucmagnir) cibavi 
tiriliknir] ayaci 
YemiSirj bizga teyirdir) 
Yesusn'i qican tuwurdui). 
The two editions differ in other respects ÍIS well. In his notes appended to the 
text, Bang published Kuun's and Radloff 's incorrect, or allegeldy incorrect 
readings, adding to them his frequently caustic remarks; Drimba's notes, on 
the other hand, c arry the precisely copied form of the Codex in every case that 
he considered unusual or in need of comments. 
We have r.ow plunged into the midst of the problems of the Turkish 
material of the Codex. There is no denying that most of the efforts done in the 
past century were concentrated on this area-
Let me mention here only the most outstanding works of an immensely 
rich bibliography: A. v. Gabain's two small monographs devoted to the evalua-
tion of the Coman language and literature; Grönbech's facsimile edition and 
dictionary; Drimba's book containing the best edition and interpretation to 
date of the «German» part; J . Németh's short paper clearing up some basic 
aspects of Coman phonology.23 The Mameluk-Kipchak grammar-dictionary 
and other contemporary linguistic records, as weil as the Armenian-Kipchak 
tongue, deserve increased attention.24 The present -day descendants of one-time 
23
 A. v. Gabain, Die Sprache des Codex Cumanicus, in: Philologiae Turcicae FuiAa-
menta I, Wiesbaden 1959, pp. 46—73; Idem, Komanische Literatur, in: Fundamevta Tl, 
pp. 243 — 251. On Grönbech's facsimile edition ef. note 20. K . Grönbech, Komanisches 
Wörterbuch, Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus, in Monumenta Linguarum Asiae 
Maioris, Subsidia Vol. I . Kopenhagen 1942. VI. Drimba, Syntaxe cornane, Bucuresti — 
Leiden 1973. J . Németh, Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Mikló. Budapest 
1932 (Bibliotheca Orientális Hvngarica I I) , pp. 51 — 59. 
24
 Sources of the mentioned Mameluk-Kipchak data : AL: Anonym of Leiden, 
Houtsma, Ein türkisch-arabisehes Glossar, Leiden 1894; a more recent edition of this 
work: K. KurySzanov, Issledovanie po leksike «Tjurksko-arabskogo slovarjah, Alma Ata 
1970. The date of this dictionary is not, as Houtsma, and after him, KurySzanov, thought , 
1245, but rather 1343 (cf. B. Fleming: Der Islam 44, 1948, pp. 226-229) . Idr . : A. Car-
feroglu, Abű Hayyán: Kitáb al-ldrák li Hsán al-Atrák, Is tanbul 1931. Bub: A. Zajacz-
kowski, Bxdgat al-rnustaq fi luqat ut-turk ma-1-qiffàq, Vocabulaire arabe-kiptchak, Warsaw 
1958. Tuh.: Tuhfat-az-zakiyya, ed. Besim Ata lay , Istanbul 1945, E . I. F a z y l o v - M . T. 
Zijaeva, Taskent 1978. Qaw.: Qawanin: S. Telegdi, Eine türkische Grammatik in arabisdter 
Sprache aus dem XV. Jhdt: Körösi Csorna Archívum I . Erg. Bd., 1937, pp. 282 326. Dur.: 
Durrat al-maudi'a fi-l-lugat at turkiya, ed. A. Zajqezkowski in: Pocznik Orieritalistyczny 
X X I X (1965), fase. 2, pp . 6 7 - 1 1 6 ; X X X I I (1969), fase. 2, pp. 1 9 - 6 1 . There are Kipchak 
features in the Turkish material (unpublished) of the Tetraglot dictionary of the Rasulids 
of Yemen (cc. 1365). On Armeno-Kipehak cf. E d . Tryjarski, Dictionnaire arméno-kip-
tchak, tome I, fase. 1 — 4, Varsovie 1963—1972. 
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Kipchak languages, Karaim, the Crimean Tatar of Kipchak origin, Karachay-
Balkar and other Turkish languages of the Kipchak type should be kept in 
mind.25 
The issue of the Coman dialects of the Codex continues to remain at the 
forefront of discussion. I t has long been known that the Coman language of the 
Codex is not homogeneous. Grönbech was the first to show the significant de-
viations. His view that the Italian part recorded a different Coman dialect 
than the «German» part also holds grounds today. Here are some examples to 
illustrate the differences: kendi — kensi; tizgi — tiz; berkit — berk et-\ tödaq — 
totaq; oqSa ovSa-; sucul cucul-\ astlan — arslan, etc. I disagree, however, 
with his conclusion that classifying the Coman texts into distinct dialectal 
groups is not feasible (Wb. 11). To my mind, the question itself is incorrectly 
raised. The Coman texts, just like the entire material of the Codex, changed 
hands several times, and contrary to earlier views, copying has to be reckoned 
with in the second part, too, even i f i t can be proved perfectly only for certain 
passages. 
Roughly speaking, the material of the Codex can be divided into two 
major dialects. Sir Gerard G'lauson's method of distinguishing the items of the 
Codex Cumanucus in his dictionary according to the part (Italian: CCI; Ger-
man: CCG) which they come from is excellent.26 
The correct interpretation of the Coman material of the Codex must 
s tar t with the transcription. I t can be contended that today's works on the 
Coman material of the Codex rarely give erroneous transcriptions. Seldom 
does a case like carcav [ciarzau] «sheet» (Grönbech, Wb. 122), correctly car Sav 
(or carsau) occur, which is identical with the adopted Persian word translitera-
ted in the same way; cf. Osm. qarsaf «sheet (of a bed)» (Honv 71). Another ex-
26
 For brevity 's sake, I considered only some of the present-day Kipchak tongues. 
Ta t . : Tatar of Kazan , TRS, TcUarsko-russkij alovarj, Moskva 1966. Bashk.: Bashkir, BRS, 
Baskirsko-russkij slovarj, Moskva 1958. Kar. T.: K a r a i m of Troki, T. Kowalski, Karai-
mische Texte im Dialekt von Troki, K r a k ó w 1929. Ka r . L : Karaim of Luck, A. Mardkowicz, 
Karaimisches Wörterbuch, Luck 1935. Kreh.-Blk.: Karachai-Balkar , Russko-karacaevo-
balkarskij alovarj, Moskva 1965. On modern Kipchak languages cf. Kar l H . Menges, The 
Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies, Wiesbaden 1968, p. 60. 
26
 Sir Gerard Clauson (An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish 
Oxford 1972) quotes the Coman words drawing upon Grönbech ( Wörterbuch). This dic-
t ionary is a reliable guide, since in every case it marks the later additions to the Ital ian 
p a r t (by German or other hands) b y setting the page number in cursive, the insertions 
in normal tvps. E.g . boS «empty» and uv «hunting» are in the Italian pa r t but added later 
by Germans. Clauson marks both wi th CCG. With a view to ED it makes no difference 
tha t one word is no t in its place in the Coman column but right a f te r the Lat in ent ry . 
I t is another ma t t e r tha t several of t he rare words of the Codex Cumanieus are missing 
f ront ED. Regret tably, the word bitik, for example, is registered both af ter I and G in the 
dictionary, while bitiv, bitüv G are separated without any reference. 
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ample: bayov [baivow] «colour» (Grönbech, Wb. 48), correctly boyov [boiyow]. 
The latter form occurs already in Kuun 's book (p. 18:25); Clauson {ED 302, 
s. v. boduy) also gives the boyow «dye» form, but confused by the false reading 
of Grönbech, he inserts a question mark after the correct reading, which is 
a regular derivative of the Old Turkish boduy. Boyow [boiyow] «dye» is a later 
insertion in the Italian part followed by the German translation «varbe». It 
should also be noted that the German glossator failed to realize that the word 
he recorded had already been included in the Italian pa r t in its correct place, 
with the related verbal family (p. 54:8—12; Kuun, pp . 58 — 59). I t appears 
there in the regular form, boya «dye», in conformance with the dialect of the 
Italian part . 
Certain amount of standardization, of course, has to be used in making 
the transcription. Its extent, however, cannot be arbitrary, as it cannot neglect 
differences that might possess the value of distinguishing a language or dialect. 
The distinction between the open and closed e belong to this category. 
Grönbech ignores it and misleadinglv transcribes the Montecasino a (a) into á. 
Gabain essentially follows Grönbech's method. 
As is well known, in some of the Kipchak tongues the phoneme e is closed 
in the first syllable, and open in the second (and in the rest). Traces of this 
characteristic are apparent in both parts of the Codex, though the transcrip-
tion is inconsistent. There is no standardization in our transcription. We simply 
respect the written form of the Codex. Thus, our a corresponds to a in place of 
the I a, and G « or rarely ae. In all other cases the original e letter is retained. 
Controversial cases can easily be resolved by consulting Grönbech's method 
of references: the transcribed form is given first, followed [in brackets] by the 
original form of the Codex in transliteration: 
I birlii \birla~\ «together» — G bila [bilx] 
I incka [in<jka~\ «thin» — G intkd [inckct] 
I kerak [cherac] «necessary» G kerek [kerek, kerec\ 
I kertma [chertma] «pear» G terma [(erma] «uterus» 
Variant notations: G bezgek [bezgek] «ague»; arnyak [àmgak] «suffering»; 
agac [ágác] «being». In the latter two cases and in other similar ones both Grön-
bech and Gabain decided upon the emgek, egee transcription. Drimba retained 
the a, and I share his view. 
The open a occurs in the Codex as a continuation of the former a af ter y 
or c (Németh: BOH I I , 56 — 57; Gabain, Fundamenta I , 51). Gabain extended 
this explanation to o and u as well. This form of palatalization is detectable 
in certain Kipchak languages (Tatar, Bashkir) today. The examples are found 
in the «German» part of the Codex: canak [canak] «dish, mug»; capcaciq [éácacik, 
sic] «little barrel»; cax[caH] «time»; yay [yay] «summer»; yalci [yàlci] «day-
wage man»; yalin [yàlin] «flame». 
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A in place of the final a mus t also reflect a linguistic characteristic: yarli-
lerga [varlilergae] «for the frail» (137:20), yarqinìnda [iarkinindae] «in its light». 
Gabain (Fundamenta I, 63 - 64) interprets the initial g- before i as f- : 
filtra- [giltra-] «it's lightning», fil [gii] «year», femiS [giemis] «fruit». Grönbeeh 
disregarded this possibility, presumably because gi in the German part equals 
yi, and f occurs in very few words besides regular y-. Gabain's position is accept-
able not only because certain Kipehak languages of today also have the initial 
f- bu t also because this initial phoneme existed in the language of the Hunga-
rian Comans (fer «land», faman «evil»; Németh in: BOH II, 53). The phenome-
non is limited to the Coman dialect of the Italian part. An exact analogy of this 
can be detected in the Kazan Ta t a r language, where the two initial phonemes 
co-exist, i.e. besides the dominating y-, f- can also be found: fil «wind», fimes 
«fruit». In the Codex such are: filari [gillan] «snake», f'iryaq [girgac] «hook», 
fièqìc [gischic] «mint» and some others. Also, conforming to t he Northern I ta -
lian dialect (which ?), i is used to denote f: fovap [ioap] «answer», fahan [iaghan] 
«world». 
Gabain claims that the copier of a passage of the second part translated 
into Coman («Reminiscens beati sanguinis», pp . 149 — 150) made a distinction 
between the velar and palatal i. The Coman words are written under the re-
levant notes, bu t their transcription is so blurred, as Kuun already pointed out, 
t h a t not even the facsimile can provide sufficient clues to establish the diffe-
rence. Gabain thus remains alone in her view. Kuun fails to comment on it 
(this would not be decisive in itself, though), nor does Drimba mention it, 
who was a very careful reader of the Codex. Cf. Gabain, Fundamenta I, 50 and 
70— 73; the lat ter pages carry the transliteration of the t ex t along with its 
transcription («standardization») and translation. 
Traces of the sporadic final -z > -s occurrence are detectable in both the 
Codex and the Hungarian Coman language, as Németh (BOH I I , 56) pointed 
out . These cases, however, are not marked in the transcription. I t is worth 
remembering Németh's observation, though I myself would not distinguish 
t he final unvoicing, partly because of the inaccuracy of the orthography in the 
Codex, and part ly because it does not constitute a distinctive phonemic feature 
of the Coman (Kipehak) tongue. 
There is no room here to elaborate on the dialects of the Coman material 
of the two parts. A single item devoid of problems of transliteration will shed 
light on this issue which was regarded as hopelessly intangible by Grönbeeh. 
Let us consider the behaviour of the final Old Turkish -y (-g). 
In I, it generally remains in monosyllabic words, and changes into a 
diphtong with u (w) in G: 
I yay [yag] «fat, oil» — G yav [jav]; 
I tay [tag] «mount» — G tav [tav]. 
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In polysyllabic words, a sporadic -q (-lc) replaces it: 
I satuq (Grönbeeh: satuq, satuy) [satuc, satugh] «trading», satuqei (Grönbeeh: 
satuyci) [satugzi] «tradesman» — G satov [satov] «trade»; 
I bilik (Grönbeeh: bitik) [bitik] «writing», followed by bitik in «ugaresca» script 
(surrounding data make it certain that t'ne word in Uighur script cannot be 
read here as the traditional bitig ) G litiv [bitv, bitiv]. 
Apart from the above exceptions, the final -y (-g) is completely missing 
from the dialect of I; G continues to notice the above observed correspondence: 
I boya [boya] «dye» — G boyov [boiyow]; 
I ari [arri] «saint» — G arov [arov] «pure»; 
I aèi [agi, azi] «bitter» — G aèuv [acuv] «bitterness, pain». 
Similar da ta in I : quru [churu] «dry, dried out», biSi [bisi] «ripe», quyu [chuyu] 
«well», alici [aligi], etc. 
At the same time the material of G also provides such vowel correlation, 
especially in texts after or next to which a Latin interpretation can be found. 
Undoubtedly this reveals a dialect of G different from the former one. 
Such are: Gari' [ari, are] «saint», quru [kuru] «dry», aci [aci] «bitter» (in 
the Latin word-list), sasi [sasi, sassi] «stinking», etc. 
Let us have a look at the corresponding forms of the observed Coman 
words in the closely related Kipehak tongues: yay «fat, oil» AL, Tuh. (Tkm.) 
Idr., Bui., Qaw. (yayi), Yem. T, Arm.-Kip.; yav Tuh., Kar . T.; yaw Kar . L. 
Krch.-Blk. jau\ 
lay «mount, mountain» AL, Tuh. (Tkm.), Idr., Qaw., Bui., Dur., Yem. T., 
Arm.-Kip.; tav Tuh., Qaw., Kar. T, Nog.; taw Kar. L; tau Tat., Krch.-Blk.; 
saliy «selling» Arm.-Kip. (y is regular instead of q); satuiv Kar. L; satuv 
Nog.; satu «trading» Tuh., Tat.; satuvsi «tradesman» Nog.; satuvcu Kar. L, 
salici AL, Dur., satuci Tat . ; 
bitik «document, writing, letter» AL, Tuh., Idr., Dur., Yem. T, Arrn.-
Kip., Kar. T, L; betek Tat . ; biti Idr.; bitikci «scribe» AL, bitikci «letter-carrier» 
Kar. L; 
boya «dye» AL; boyav Tuh., boyov, boyóv Arm.-Kip., boyaw Kar. L, buyau 
Tat., boyau Krch.-Blk.; boyaq Nog.; 
ari «pure» Idr., Yem. T, aru AL,Tuh., Qaw., Tat.; aruv Krm.-Kip.; aruw 
Kar. L., ariu Krch.-Blk.; ariy Yem. T.; 
aèi «bitter» AL, Tuh., Idr., Dur., Kar. T, Tat., Krch.-Blk.; aci Arm.-Kip.; 
acuv «anger» Kar. T, acuv Kar. L., aSuv Nog., aciu Krch.-Blk., acu Tat.; 
quru «dry» AL, Tuh., Idr., Bui., Qaw.; kuru Kar. T, L, Krch.-Blk.; yuru 
Arm.-Kip.; kur'i Nog., kori Tat.; quruy Yem. T; quruq Yem. T; 
biSi «boiled; ripe» Idr. , Chag.; piSiq Yem. T, Chag.; 
quyu «well» Tuh., Idr. , Yem. T, Krch.-Blk.; yuyu Arm.-Kip., kuyu Kar . 
T, L; quyi Bui.; kuyi Nog.; koye Tat.; 
sasi «stinking» Idr., Tat.; sasuq «stink» Kar. L; sas'iq «stink» Nog.; 
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alièi «buyer, sy who takes sg» (qan alìèi «blood taker») AL; alaci «celui 
qui prend» Arm.-Kip., Tat . aluvcu «nehmend, Nehmer», Kar. T, aluvSi, Nog., 
aliuii Krch.-Blk». alu «buying» Tuh.; aliq «a buy» Chag.; ally «trading» Chag. 
This short set of examples clearly displays the major traits of the Coman 
dialects of t he Codex. I t is worth noting tha t here too the final Old Turkish 
-y (-g) is irregularly represented by -q (-k): bitik, bilik, sat'iq. 
The double distribution of the Coman language of the Codex Cumanieus 
clearly proves that the two dialects were spoken in two different regions; the 
first in territories in direct contact with the Italian colonies, and the second 
by the Comans (Tatars) among whom the Franciscan missionaries worked. 
It is easy to understand why the Coman linguistic material of the Codex 
Cumanieus and the relevant historical, commercial, and cultural-historical 
prcblems attrscted so much attention. 
Initially, the Persian material of the Codex was largely neglected. I t is 
true that only the first part contains such material, and this is limited to gram-
matical and lexical glosses, without coherent texts. Oddly enough, the Persian 
material was at first resorted to when researchers hoped to use it to find the 
solution to a Coman linguistic problem. 
After the publication of the Codex some thirty years passed before a 
genuine interpretation of the Persian material appeared. I ts author, the eminent 
Iranist, C. Salemann pointed out almost every essential feature of this valuable 
Persian linguistic record.27 
No less time passed before an up-to-date edition of the Persian part of 
the Codex was completed. Two scholars embarked upon this task almost si-
multaneously. Davoud Monchi-zadeh undertook the job with the advantage 
of native fluency in Persian,28 while A. Bodrogligeti, a scholar of Persian-Turkic 
27
 G. Salemann, Zur Kritik des Codex Cumanieus: Izv. Ak. Nauk. 1910, pp . 943 — 
957. The first section of this p a p e r (pp. 945 (-51) covers the Coman texts of the Codex, 
challenging Bang . The second p a r t (pp. 951—957) contains his valuable comments on 
the Persian section of the Codex. 
28
 Davoud Monchi-zadeh, Das Persisele im Codex Cumanieus, Uppsala 1969. The 
first part of th i s work (pp. 13—19) focusses on the linguistic characteristics, origin, and 
purpose of t h e Persian material . Par t I I (pp. 20—167) deals with the Persian vocabulary 
of the Codex. P a r t I I I (pp. 168— 195) contains an index of Persian words in the Coman 
part of the Codex in Arabic alphabetic order. P a r t IV (pp. 169 — 283) carries additions, 
and omitted words. Finally, P a r t V (pp. 204 — 219) reconstructs the whole Persian vo-
cabulary in t h e Arabic script, marking the number of page and line. I t is a significant 
source, and of great help in cases when a reading suggested by the author is not unam-
biguous. The index in Pa r t I I I needs elaboration. I ts material includes Persian words 
whose Persian and Coman forms are homonymous (contrary to M, aqiam «evening» 
written similarly belongs here). Words of differing forms like P adina «Friday», C ayina 
require some at tent ion. These differences stem f r o m various causes. Finally, a separate cate-
gory is made u p by words borrowed by Persian f r o m Coman, or other Turkish languages. 
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linguistic and literary relations, presented the Persian material on the basis of 
his thorough knowledge of linguistic history.29 The two editions were completely 
independent, though Monchi-zadeh's book preceded Bodrogligeti's by two 
years. Linguistically, Bodrogligeti's work offers more profound insight, but 
Monchi-zadeh's hook, reflecting a specific Persian view, cannot be neglected. 
How does the Persian part contribute to the solution of the problems 
surrounding the history of the Codex ? We have seen t h a t the Persian calendar 
supports the hypothetical date 1294, a date which is of disputable meaning and 
value. How does the purpose of the Persian grammar-dictionary bear upon 
this date? 
Monchi-zadeh's view that it was made for the Comans can he wholly 
discarded.30 I t is beyond doubt that similarly to the Coman part, the Persian 
material was made by appointment to the Black Sea Italian colonies for inter-
preters. That it appeared together with the Coman par t can hardly be a coinci-
dence. The secular (non-missionarv) purpose of the entire Italian part is un-
questionable. I t is also reasonable to assume that the Italian colonies needed 
multi-lingual interpreters for their commercial activities. 
A knowledge of the Coman language was necessary, above all, in the 
region north of the Black Sea, up to Sarai or beyond, where Comans lived. 
It was also needed when Turks, whose mother tongue or second language was 
Coman, arrived at (or were brought to) the Italian colonies. I t has been de-
monstrated that communication with local representatives of the Mongol au-
thorities who licensed the Italian colonies, had to be (or could be) conducted 
in Coman, both in speaking and writing. 
I t would he an oversimplification to assert t ha t the Persian language 
was only used in trade with the Persian Ilkhans. I t should not be forgotten 
that in this period and region not only was Persian known and indispensable 
around the Levant and Persia, but it also constituted a sort of «lingua franca» 
23
 A. Bodrogligeti, The Persian Vocabulary oj the Codex Cumanicus, Budapes t 1971 
(Bibliotheca Orientális Hungarica XVI). Af te r t he Introduction, the book comprises the 
following chapters: Orthography (pp. 21 — 39), Phonology (pp. 40 — 63), Morphology (pp. 
63—90), Syntax (pp. 8 9 - 9 2 ) , Word Foimat ion (pp. 9 2 - 9 6 ) , Lexicon (pp. 9 6 - 1 0 5 ) . 
This is followed by the actual word-list (Glossary, pp. 105- 211), ami an English Index 
(pp. 212 -239) . It ends with the Bibliography (pp. 233-235) . 
30
 According to Monchi-zadeh, op. cit., p . 14 1his Pers ian language was spoken 
by the Comans: «Das von Fremden (Kcmanen) gesprochene und von Fiemden (Italienern) 
niedergeschriebene Persiseli». His hypothesis on how the Ccmans learned the Peisian 
togue is even more start ing: «Hat man idle diese Tatsachen vor Augen, wild m a n zu dem 
Sc"luB gelangen, daB die Komanen ihr Schulpersisch (sic !) in thorasanischen Traditionen 
lernten — was bei einem türk . Volk selbstverstándlieh sclieint — aber das Umgangper-
sische entweder in den kaspisclien Provinzen — von Baku (vielleicht nocli weiter nach 
Norden) bis Masenderan — oder bei den persischen KauOeuten und Mullas aus denselben 
Gebieten lernten.» 
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along the routes to distant lands. Persian was Marco Polo's «language of travel» 
as far as China. I t is hardly an accident tha t the Great Khan ' s letter to the 
pope was translated for Plano Carpini from Mongolian into Persian so as «to be 
easily understood». For this same reason, Eljigidei sent a letter to the pope 
in Persian. One could fare well with this language on the frequent journeys to 
Khwarezm; it was spoken and understood in Urgenj, too. Tranoxiana was also 
a Persian speaking are at this time.31 
There can be no doubt, of course, tha t the Italian colonies had t rade 
(and missionary) relations with the Persian Hkhans.32 On the other hand, it is 
well known that the peaceful existence of the Italian colonies largely depended 
on the leaders of the Golden Horde, who, in turn , were hostile te the Ilkhans, 
but had favourable connections with the bitter foes of the Hkhans, the Egyp-
t ian and Syrian Mameluks. The Mameluks, as we know, obtained their slaves 
in the northern ports of the Black Sea.33 
At this point, a question related to the place of origin of the Codex must 
be raised: Which Italian colony was in greatest need of the Persian language? 
31
 P . Pelliot, Notes sur l'Histoire de la Horde d'Or, pp. 164 —165. He reiterates 
his iong-established view that «le person est la seule langue orientale, que Marco Polo 
a i t vraiment connue et pratiquée à la Cour mongole.» Several examples bear out his po-
sition in his great, unfinished, posthumous book: Notes on Marco Polo I —III, Paris 1959, 
1963, 1973. Disregarding now the Persian terms of Levantine (par t ly Arabic) origin in 
Polo 's works t h a t found their way in to the Lat in of the age, let us refer only to some 
Chinese place names which have come do.vn to us through merchants using the Persian 
language. One of them, Qardandan, is nothing else t h a n P Zar-dandan "Gold-teeth", which, 
in turn, is the translat ion of Chinese Chin-ch'in. RaSIdu-'d-Din relates t h a t the province 
got this name because its men and women covered their teeth wi th gold (Notes I , pp . 
603 — 606). Tlie Japanese name of Cipingu (var. zipangu) also occurs in the Persian his-
tor ian 's works, which in fact reflects the Chinese Jih-pan-kuo (Notes I , pp. 599 — 600). 
There are two interpretations for Pidisanghin: e i ther P Pül-i Sang-kan «Sang-kan's 
bridge», or P Pül-i sangin «Stonebridge». The lat ter is more probable, since it is a genuine 
Persian expression (Notes II , p. 812). Facfur is t he Persian title of t h e Chinese emperor; 
cf. P fagfür (Notes I I , pp. 652 -661) . Cf. R . Grousset, The Empire of the Steppes, p . 307. 
32
 G. L. Br&tianu, Pecherches sur le commerce génois dans la Mer Noire au XIII' 
siècle, Paris 1929, pp . 180-191. B . Spuler, Die Goldene Horde, pp. 3 9 3 - 3 9 8 . Grekov — 
Jakubovskij , Zolotaja Orda i ee padenie, pp. 83 — 87. B. Grekov—A. Iakoubovski, La 
Horde d'Or, la domination tatare au X I I I e et XIV siècles de la Mer Jaune à la Mer Noire 
(Bibliothèque Historique, Paris, Payo t ) , pp. 72 — 97. The presents sent by Baibars, Sul tan 
of the Mameluks, t o Berke include (p. 80) «des tapis de prières avec des baldaquins ( ?)». 
The right meaning of this suspicious word is a special textile coming f rom Baldak ( the 
name of Baghdad) (see note 62). 
33
 B. Spuler, Die Goldene Horde, pp. 405 — 406. Grekov —Iakoubovski, La Horde 
d'Or, pp. 115 — 117. The latter au thors lay special emphasis on the fac t t h a t the slave-trade 
was very profitable for the Genoans, and every so of ten they came in to conflict with the i r 
T a t a r lords for kidnapping Tatar children. G. I . Bràt ianu, Actes des notaires génois, de 
Péra et de Gaffa de la fin du treizième siècle, 1281 — 1290. The documents of Kaffa only 
PROLEGOMENA TO THE CODEX CUMANICl'S 2 7 
The Pisans had access to the Ilkhan court, and briefly figured among the 
colonists of the Black Sea until the Genoans had defeated them in a spectacular 
sea battle, and ousted them from the region.34 
Adventurers of Genoan origin, some of them rising to the rank of Mongol 
envoys, were at the Ilkhan court in great numbers. The most famous of t hem, 
Buscarci de Gisolf, visited Philippe le Bel in 1289 and Pope Boniface V I I I in 
1302, as the delegate to Khan Arghun.35 
shed light on the t rad ing activities of ten years. T h e y also include t h e slave trade, a n d 
oddly enough, give the main part iculars of each s lave sold. The K a f f a records (of t hese 
ten years) reveal t h a t the majority of t he slaves were 8-10-year-old girls and boys. By way 
of illustration: Tamara, girl about 12 (p. 127), Camusia, a girl of 12 (p. 147), an Abkhaz 
girl (p. 150), Cuhina, a white Moslem girl (p. 147), a Cherkess girl of 5 or 6 (p. 157), Achina, 
a Cherkess girl (p. 164), a 5 —6-year-old Cherkess girl (p. 165), Probius, a Russian slave of 
8 or 9 (p. 168), Balaban, a «maniar» slave (p. 178), Aluza, a Cherkess girl of 10 (p. 183), 
Cali, a Bulgarian girl of around 20 (p. 200), Paulus, «Ugalus», (Genoan: Ungarus), a round 
30, Cressena, a Bulgarian woman with her sons Manuel and Potarne (p. 220). Miss Driill 
(pp. 88 — 90) classified the data of 32 of the 74 Genoan documents in tables. A thorough 
s tudy of each document reveals t h a t there was no slave of Kipehak origin sold in K a f f a 
One of the reasons is t h a t the Mameluks themselves of Kipehak origin, ruled be tween 
1250 and 1390 under the name Bahri mamlak, and did not require K ipehak replacement, 
but were succeeded b y the Burji mamlüks (1282 — 1517), the descendants of Cherkess 
and other Caucasian slaves. (D. Avalon, L'esclavage du mamelouk, Jerusalem 1951, in : 
Oriental Notes and Studies, published by The Israel Oriental Society, No. 1.) One m o r e 
thing: the Genoan documents in question contain d a t a on slaves sold and bought b y 
private persons. I t is in vain to search for traces of t h e slave trade wi th Egypt in the re-
cords of the Kaffa notaries. It accounted for, as Spuler thinks (Die Ooldene Horde, p. 406), 
an average of 2000 slaves a year, even as late as 1420. On the slave t r a d e to Egypt a n d 
the West, and the role of Kaffa and Tana in this t r ade , see W. Heyd, Histoire du commerce 
du Levant I I , pp. 555 — 563. Not only individuals, b u t entire families were carried off t h e 
Genoa or Venice, by the hundreds and thousands. Th is resulted in an actual uprising b y 
involuntary immigrants in Venice in 1368. In t h e West, a slave o f t en performed t h e 
household chores of a domestic servant . Marco Polo 's Tatar slave m u s t have been one of 
them. It is a well known fact that, t he role of slaves in Egypt anil Syr ia was essentially 
different. They constituted the guards of the Moslem ruler, and wore eventually able t o 
seize power. From slaves, freed slaves and the offspring of these a mi l i ta ry elite was b o r n 
which was carefully trained, groomed and given special privileges. Cf. Godefroy-Demom-
bynes, La Syrie a Vepoque des Mamelouks d'après les auteurs arabes, Par i s 1923, esp. p p . 
X —CXIX. F. Quatremère: Makrizi, Histoire des sultans mamlouks de Caire, trad, pa r —. 
I - I I , Paris 1837-1845 . 
31
 Bràtianu, Recherches, p. 251. On August 24th, 1274, a sea bat t le between t h e 
Pisans and Genoans took place in t h e harbour of Soklaia, about a mile from the coas t , 
which the inhabitants of the city tu rned out in force to watch. Not only did the P i sans 
lose the battle, bu t they were also driven out of t h e region. 
35
 The name of the Genoan envoy is Muskaril qorfi in the Mongol text containing 
the messuge of the 1289 delegation. Die Mongol t e x t : Ligeti, Monumenta II, pp. 230 — 
231 ; ibidem, further bibliography. The Mongol court t i t le, qorci «quiver bearer», denoted a 
person belonging to the guards of t he khan. On this t i t le , see Doerfer, TMEN I, pp. 429 — 
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In his capacity as envoy, Tomaso of Siena took a letter of Khan Öljeitü 
to Philippe le Bel in 1305.36 
Among the Italians engaged in the Ukhan court, Ciolus of Pisa deserves 
special mention. The great Persian historian Rasidu-'-d Din refers to him as 
Jol bahadur, pàd;£àh of Pisa, and he was supposedly the governor of a Mongo-
lian province. Though his taking the la t ter high dignity cannot be proved, 
it is certain that he was the major source for the Persian historian's chapter 
concerning the Franks.37 
As early as the t ime of the early Ukhans a thriving Italian colony was 
established in Tebriz, scon followed by a bishopric relying on Dominicans, 
arci two Franciscan monasteries. Several documents a t tes t to the trading acti-
vities of the Gercars betw een 1289 and 1293. Raffo Pallavicini was their consul 
in 1204, and members of the colony also rendered their services as interpreters 
and envoys. Around 13C0, a Venetian colony also existed in Tebriz. A treaty 
signed in 1320 laid down the rights and immunity of the Venetians.38 
432. In the same year, Pope Nicolaus IV wrote t o Edward I , k ing of England, «dilectus 
filius nobilis vir Bisc-arollus de Gisulfo, civis Januensis , nuneius Argoné regis Tar ta roruni 
illustrisi»; cf. Mostaert — Cleaves, Scripta Mongolica I, pp. 48 — 49. The same Genoan person 
is referred to as Bisqarun in a letter addressed t o Pope Boniface VI I I (this t ime he was 
not member of the delegation); t he Mongol t e x t : Monumenta I I , p . 250: 2, 4; t e x t , trans-
lation, notes: Mostaert —Cleaves, in HJAS X V , pp. 4G7—495. H e must have been a de-
legate to the Wes t on other occasions, since we have a letter by Edward I King of Eng-
land dated f r o m 1302, which mentions that K h a n Gazan sent a written message to him 
via «Buscarell de Guisurfo». Cf. d'Ohsson. Histoire des Mongols IV, p. 345. Most probably 
the same person is referred to in a document da ted July 4th, 1289. in which Buscai elio 
Ghisulfo invests Giacomo di Guisulfo with general powers, bee Bi&tianu, Actes des iw-
taires, p. 344 (missing f rom t h e index). 
36
 His n a m e in the Mongol diploma is mis-spelled as Toman (in place of Tomus; 
n and s in f inal position can be easily confused in the Mongolian script); the Mongol text: 
Monumenta I , pp . 30 — 34. The verso of the Mongol diploma conta ins the I ta l ian transla-
tion of the Mongol text. In t h e translation the n a m e of the envoy is «Tomaso mio iulduci». 
Here Tomaso is given the Mongol title yüldüci «sword bearer», which is missing f r o m the 
original (presumably he bestowed this dignity upon himself). In the summer of 1307, 
Tomaso paid a visit to Edward II , King of England, and on h i s way back, in 1308, to 
Pope Clement V, in connection with the same mat te r . The only available edi t ion of the 
Italian t ranslat ion is Abel-Rémusat 's Mi'moires sur les relations politiques des princes 
chrétiens, et particulièrement des rois de France avec les empereurs mongoli, Paris 1824. pp. 
178—180. Bolli the English king and the pope replied to ö l je i t ü ; d'Ohsson, Histoiri des 
Mongols IV. pp . 591-598 . 
37
 P . Pelliot, 1st,l le Pisan: Journ. As. 1915 II , pp. 495 — 497. V. V. Bar to ld , Fisan 
I sol. Zap. Vast. I, pp. 327— 329 (Bartold, La de'eouverte de l'Asie, Paris 1947, p . 101. K. 
Jahn . Histoire univa selle de Hasid al-Din Fadlallüh Abul-Khair, Levde 1951. J . Richard, 
Isol L- Fisan, un arenturier franc, yourerneur d'une province mongolét: CAJ XTC, p p . 180 — 
194. 
31,
 L. Peteeh, Les rnarchands italiens dans l'Empire mongol: Journ. As. 1902. pp. 
500 — 574 
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Here too, Genoa and Venice were both present. ViaTrapezunt the former 
and through Cyprus the latter, both could reach Iran easily and establish sett-
lements there. Which of them needed the Persian language more ? 
No doubt the aim of the interpreters' handbook was not to facilitate 
their communication with the Ilkhans, for this would not have necessitated 
the inclusion of the Coman language. The handbook was apparently prepared 
for a region where Persian was necessary in addition to Coman. I t is hardly 
possible to prove the crucial need for Persian in Kaffa or Solchat. Significant 
material indications suggest Tana where the major trade route described by 
Pegolotti started, leading to Sarai and further to the East. In this region both 
languages were indispensable. This possibility must have priority over all 
other hypotheses. I t is, however, not totally proved due to chronological 
snags cropping up around the primacy of the Genoans and Venetians, and 
also due to the lack of a background against which such a work could have 
been created. 
I t is beyond doubt that the Codex did not come about to satisfy a non-
recurrent need. This is borne out by the fact that the extant material is a copy, 
most probably one of the several copies lost. 
The existing manuscript copy is indicative of other things as well. I t 
shows quite plainly t ha t of the two Oriental languages, Persian was more im-
portant for those who ordered the work. Persian stands right next to Latin, 
preceding Coman. The Persian language lost its domination when the second 
part, which contains no Persian, was attached to the first part. Only then could 
the trilingual manuscript, headed by the Persian language, be correctly called 
the Codex Cumanieus. 
The presently known first part is a copy (if not the copy of a copy). When 
it was completed, the role of the Persian tongue was still predominant. A scribe 
who was ignorant of the language could have hardly made it into such a service-
able work. There is only one technical question which still intrigues the re-
searchers of the first par t . A concensus of opinion holds that the copier first 
put down the Latin column, then the Persian, and lastly the Coman. This me-
thod explains the errors arising from the horizontal line shifts in the columns; 
The shifting affects the Persian and Coman columns in the first place. Rarely 
was the Latin column also affected (see the mentioned shifted lines of decem-
ber — muharrá). 
The question is, what was the original like ? On the basis of the copy, 
it appears likely that the Latin column was put down first according to some 
model. This ready list (probably a draf t with insertions, corrections, and can-
cellations) was completed horizontally by the «author» on the basis of oral 
information supplied by an interpreter with a knowledge of Persian and Co-
man. Do the items of both languages derive from the same interpreter, or were 
the Persian and Coman linguistic da ta dictated by separate interpreters ? 
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Both views have their advocates, and both have ample arguments for and 
against.39 
When interpreting the Persian material of the Codex Cumanieus, both 
the errors of the copier (just as in the Coman part) and those arising from G. 
Kuun's edition must be taken into account. In this context, the latter are 
negligible, and even Teza ignored them in his review of the publication. Later 
editors could easily disregard Kuun's erroneous readings as the facsimile edi-
tion of the Codex was then available to them. Kuun's edition, however, eon-
tains a section worthy of our attention. This is the Persian word-list (pp. 308 — 
322), where the Persian words in Latin script are followed by the Arabic-Per-
sian written forms of the classical Persian language, which Kuun intended as 
an explanation. Every so often they prove the priority of Kuun's correct in-
terpretations. I t is also noteworthy that relying upon Vullers' dictionary Kuun 
quoted the «vulgar» forms of Lit. Pers. in addition to the classical forms (e.g. 
ayn «ferrum» (besides ahin), aou «aqua» besidesaja).These data illustrate tha t 
the Persian material of the Codex was based on the living, and not on the stan-
dard written language. Variants coexisted, which reflect either inconstant 
features in a single dialect or differences in pronounciation of the several native 
informants. 
We must also be aware of the simple literals of mediaeval manuscripts 
also present in the Persian data of the Codex. Monchi-zadeh (M) and Bodrog-
ligeti (B) pointed this out, too. One of the most common mistakes is the mixing 
of t and c. Such are largos for cargos «hare», talamari for calamari «interpreter», 
noghitc for noghitt «pea», due for dut «smoke». Similar errors of the copier are: 
batran for barran «rain», aut for art «flour», etc. 
39
 According to G. Györfiy, Aulour du Codex Cumanieus, pp. 121 — 122, the Per-
sian-C'oman words were d ic ta ted by a single interpreter with a knowledge of both lan-
guages. He points out tha t 363 equivalents of the 414 Lat in entries are missing in bo th 
languages. F r o m among the non-parallel lacunae, 13 Persian equivalents and 38 Coman 
ones are missing. If only the figures are considered, one might conclude tha t the inter-
preter had a bet ter command of Persian than of Coman. However, Györfiy also stiesses 
tha t the Persian and Coman words frequent ly overlap. H e selected seven concordant 
names of birds from the chapter «Nomina volucrum» (p. 109), which do not even follow 
each other. Such a comparison is misleading, since there are altogether 24 bird names 
(Kuun's 23 is a mistake), 20 of them to be found in Persian, and 23 in Coman (one Lat in 
entry has neither a Persian nor a Coman equivalent; this was left out by Kuun). If we 
take the whole material into consideration, we find tha t only 8 words are identical in 
Persian and Coman, and only three of the 8 are of Turkish origin. This was not wha t 
Györffy aimed at . His objective was to prove that the Persian —Coman part could not 
have been wri t ten gradually testified to by the large number (which is not so large, a l te r 
all) of identical words in the two languages. His assertion is also weakened by the fact 
that tire list includes the international loan words of falconry. I am afraid this issue cannot be 
definitely settled on the basis of the extant manuscript, as it is a copy itself. Under such 
circumstances, naturally, t he opposite of Györffy 's hypothesis cannot be proved either. 
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The original manuscript itself must have contained mistakes arising 
from mishearing, and misunderstanding. The simplification of the consonant 
cluster in kale for kark «dowing» might belong to this category. 
The Italian Latin orthography of the Codex is generally a good source 
of reconstruction. However, there are cases 'w hen the reconstructed pronounced 
form is problematic or clearly wrong. Such is the si sign for S: already Sale-
mann (p. 953) pointed out this feature of orthography. Such are: tasina for 
taSna «thirsty» (M tiSna, B tafana), siac for Sax «twig». Similar is the case of ys, 
is: teysa for tèSa «a carpenter's axe» (M, B id.), harais for hatais read dtaS «fire» 
(M àtaS, B hataS)*0,piuskseu for puiskseu read puSkSeu «froast» (MpaS{ak)-i Sab, 
B puSkSaw), aysdaha read aSdaha «dragon» (M azdaha, B azdalian). 
In modern publications, the misidentification of the Persian words of 
the Codex is rare. E.g.: jawan [gaouá] «millet» (105:3), the presumed equivalent 
of P jau-an «rice» (B p. 151); gaouá «pistù» should he correctly read as hdvan, 
meaning «mortai». I t is an earlier mistake later corrected (without the cancella-
tion of the erroneous reading).41 
There are other points of contention between the two modern editors 
regarding details of transcription, phonemic and semantic interpretation of the 
Persian items in the Codex. Differences of opinion are possible in future as well. 
Salemann's position is valid to date: the Codex reflects a 13th century 
vulgar dialectal Persian, which has nothing to do with the contemporary Li-
terary language (pp. 951 952). Consequently, greater attention should he 
devoted to the Persian linguistic records of the 13th 14th centuries, and on 
the findings of Persian dialectology. 
The excellent work of Gilbert Lazard42 is highly instructive with regard to 
classical texts containing dialectal vulgarisms. To improve our knowledge on 
40
 B (p. 29) emended P [harais] to [harmis] «fire» and compaied it with 01. garmiS 
(meaning «heat; a fever»). Obviously there was a mistake here, realized by B himself who 
left it out of the glossary (p. 139), replacing it with the reading hàtaS [harmis for hatais] , 
compared with P atiS «fire». Personally I would think the initial A-is a characteristic of 
Italian or thography, and would disregard when dealing with Persian. M (p. 20) s tar ted 
f rom an *átaié form. He considered the initial h a prostetic element, and tried to derive 
the ai diphtong f rom Middle Persian antecedents. This is completely unwarranted: is is 
a special sign to denote the phoneme cf. supra. 
41
 The incorrect «millet» javán also slipped into the English index (p. 223). Interest-
ingly enough, t he word in question occurs twice in the Codex, parallel with another word. 
Thus, e.g. on p. 105, lines 2 — 3: mortale — P haouá — C touguf and pistú — P gabouá -
C cheli; the two words are listed here among tlie names of kitchen utensils. On page 82, 
lines 17 — 18 they can be read in the section on spices among relevant utensils: mortalis — 
P aouan dasta (the second word is crossed out) — C touguf and pistú - P haouan dasta — 
C touguf id cheli. M (p. 164) would change gaoua to g. dasta on p. 105. He is right, too. 
Kachikian's list of wares also includes this article (p. 249) in the form Khavandasta, mean-
ing «mortier et pilon». 
42
 Gilbert í.a,7.axd,Lalanguedes plus anciens monuments de la prose persane, Paris 1963. 
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13th— 14rh century Persian, the polyglot dictionaries of the Mongol period 
should be studied (e.g. Ibn Muhanna's work presenting the Persian of Khora-
san, the fragmentary Mongolian-Persian dictionary of the Anonyme of Leiden, 
the Persian columns of the polyglot dictionaries of Yemen, and finally the Per-
sian part of the tetraglot dictionary of Istanbul). These sources, along with 
Lazard's work, present useful clues.43 
The Persian material of Chinese origin dating from the Ming period 
(early 15th century) also deserves attention. It records the Persian language of 
Transoxiana. The glossary of the Translators' Office contains entries both in 
the Arabic script and in Chinese transcription; the words are interpreted in 
Chinese. The vocabulary of the Interpreters ' Office includes the Persian words 
only in Chinese transcription, followed by Chinese translation.41 
With regard to dialectology, the dialects of Khorasan (including the so-
called Afghan-Khorasan) have priority. We must also bear in mind the Iranian 
elements found in the Mogol dialects of West Afghanistan which originate 
from the one-time Mongol garrisons. The same applies to the dialects of the 
Iranizecl Hazaras of Mongolian origin. The findings of research on Tajik dia-
43
 I have used Ibn Muhanná 's Hilyat al-insdn ua halbat al-liscin in its well-known 
Istanbul edi t ion by Rifat (pp. 4 09). I corrected the misprints of this edition on the 
basis of t he photocopy of t h e manuscript (pp. 2b—57a). I give the f ragmentary Persian-
Arabic glossary of the Anonym of Leiden on the basis of a photocopy of the manuscript 
(Poppe moulded the Persian— Mongol and Arabic—Mongol f ragments of t he Anonym 
of Leiden into one). I drew upon the Persian material of the polyglot dictionary of Yemen, 
u-ing its photocopy. The Pers ian material of the tetraglot dictionary of Is tanbul can be 
controlled in the facsimile edition in Acta Orient. Hung. XIV, pp. 77 — 99. 
41
 One of the major advantages of t he Sino-Persian glossaries of the Ming period 
is that t hey are not recorded in the Arabic script, or, more specifically, t h a t the Sino-
Per-ian word-list of the Translators ' Office which contains the forms in Arabic script, 
gives the pronunciation also in Chinese transcription. In several cases this is a great help, 
but the Chinese script also has its drawbacks. The short a of Persian words can be recon-
structed perfect ly when the Chinese syllable with a velar v.owel is paired with a syllable 
with a pa la ta l vowel (ba — be; ta te, etc.). Otherwise the scribes had to be content with 
using the velar vowel. The Middle Mandarin dialect, the core of the transcription, does 
nor include the han type of syllable beside han (its hen is very closed; hien cannot be used 
for other reasons), so P xandak reads han-té-k'é (Cl. xandag; Coll. xandag Miller 198). 
In rhis Chinese dialect the f inal nasal merges with the preceding vowel into a naso-oral 
phoneme. This led to the transcription of t he clear final P -n using a separate syllable: 
t'a-pi-ssü-t'a-en «summer», CI. tabistàn. In th is dialect of specific final nasals, the trans-
cription pang-ta-té, «in the morning», CI. bamdad is regular. Pi-la-tse-érh read biràzàr 
«younger brother» and the like are not special features of Chinese transcription since the 
Arabic fo rm next to it is biradar. A Supplement and some Persian applications in Arabic 
script with their Chinese translation are a t tached to the glossary of the Translators' 
Oft ice. The glossary of the Interpreters ' Office represents the above dialect in essentials, 
but the n u m b e r of its words, and mainly its expressions is fa r greater. 
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lects and on the Tajik literary language also provides helpful information for 
the examination of this material.45 
On the basis of the Codex, A. Bodrogligeti elaborated the Persian gram-
mar to the extent which the material permitted, while Monchi-zadeh confined 
himself to summary remarks. 
In the following, comments will be made 011 certain phonemic problems. 
Some of these are characteristic of the Persian dialect of the Codex, and some 
are problematic, and need further research. 
I t has long been known that the Persian language of the Codex reflects 
the may hid and ma'rüf difference in the vowels. Apart from CI. P., this diffe-
rence was preserved in the two Sino-Persian glossaries of the Ming period, in 
certain Persian dialects of Khorasan, in some of the Persian dialects of Afgha-
nistan, including Kabuli, in Tajik, in the Mogol dialects of Afghanistan, and 
finally, in the Persian elements of Afghan, Urdu, and Kurdish.46  
Majhül yà (è): 
mèSa [mesa] «forest», also wèSa [uexa], id. — Cl. bela «a forest, wood, 
wild, uncultivated country», wèSa, id.; Coll. hi Sa, viSà; Kab. béSa (Far. 11); 
Her. bèSa; Tj . beSa; Mog. M béSa «desert, lieu desert»; Ur. beSa; Kurd. mèSa; 
biSe, beSe (Jaba); 
Ser [ser] «lion» — Cl. Sèr; Coll. Sir; Ming Tr. Sèr (shé-érh 54b); Ming Int . 
Sèr (12); Kab . Ser (11); Tj . Ser; Afg. Ser; Ur. Ser «tigre; lion»; Kurd. Sèr (W); 
tèz [tex] «fast» — CI. tèz «sharp, cutting; swift, prompt»; Coll. tìz, id.; 
Kab. iéz «tranchant; rapide» (11); Her. tez; Haz. I ez; Tj. tez «.sharp»; Mog. tez 
«tranchant, aigu;» Afg. tez; Ur. tez «sharp; swift»; Kurd, tiz «.sharp, swift»; 
Osm. tez «quick, quickly, prompt», tiz «high-pitched»; cf. Horn tèz «scharf, 
heftig; schnell». 
Similar examples are: rég [reg] «sand», sped [sped] «white», mèx [megli] 
«nail», nek [nec] «well; good»; pèS [pes] «before», hit [hec] «nothing»; etc. 
45
 The d a t a of the Mangut and Marda dialects, of the Mongol, Persian (Herat ) and 
Hazara dialects of Afghanistan come from the da t a (so far unpublished) I collected in 
Afghanistan in 1936 and 1937. On Lit. Tj . cf. Tadziksko russkij slovarj, ed. by E. É. 
Berteljs, M. V. Rachimi and L. V. Uspenskaja, Moskva 1954. On Tajik dialects see: 
V. S. Rastorgueva, 06erk po tadiikskoj dialektologii I—IV, Moskva 1952 — 1961. 
16
 Abd-uI-Ghafoùr Farhàdi . Le persan parié en Afghanistan, Grammaire de Kabolì, 
Paris 1955. M. G. Aslanov, Afgansko — russkij slovarj (pustu), Moskva 1966. V. M. Bos-
krovnyj—V. E . Krasnodembskij (pod red. A . P . Barannikov), Urdu —russkij slovarj, 
Moskva 1951. Taufquiq Wuhby, A Kurdish—English Dictionary, Oxford 1966. K. K. 
Kurdov, Kurdsko — russkij slovarj, Moskva 1960. A. Jaba , Dictionnaire kurde — frangala 
(publié par F. Justi), St. Pbg. 1879. On CI. Persian the well-known dictionaries of Vullers, 
Steingass and Desmaisons. On Coll. Persian: S. Halm, New Persian —English Dictionary 
I —II, Tehran 1934 — 1936; H . Junker —B. Alavi, Persisch—deutsches Wörterbuch, Leipzig 
1965; V. V. Miller, Persidsko —russkij slovarj, Moskva 1953 (marks open a). Paul Horn, 
Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg 1893. 
3 4 1. LIGETI 
Majhül wáw (ö): 
robah [robagh] «fox» — Cl. röbah; Coll. rubah; Ming Tr. rübah [lu-pa-he; 
55b]; Mirg In t . roba (12); Kab. róbáh (12); Tj . rüböh; Mog. Mr, M rőbá; Ur 
robah-, 
péröza fperoxa] «turquoise» — Cl. piröza; Coll.piruza; Tj. pirüza, firüza; 
Afg. peróza; Kurd . pirőze; 
róz [iox] «day» - Cl.rőz; Coll. ruz; Ming Tr. röz (lo-lsü; 15b); Ming In t . 
rőz (6); Kab. róz (12); Tj. riíz; Afg. roz- (initial component of a compound 
word); Ur. roz. 
Similar examples are:roSan [rcsan] «light»; hósa [bosa] «kiss» ;dost [dost] 
«frierd»; drágán [dregean] «bar»; göSt [ghoist] «flesh»; etc.47 
A part of the old majhül vowels appears in ma'rvf form (t, ù) in the Codex. 
i replaces the former è: 
bimár [bin mar] «sick» - Cl. bimár; Coll. bimár; Kab. bémár (11); Tj . 
bemér; Meg. M bimár; Míg. Mr. bimar; Ur. bimár-, Afg. bimár-, Kurd, bimar 
(Jal a); Uzb. bemőr; Otm. bimar. Etymology is questionable; cf. Horn n° 209; 
mina [miua] «fruit» — CI. mima, maiva (Stg.), mèva (Laz. 143); Coll. 
mine; Mirg Tr. mèva (mie-va; 62a); Ming. Int . mèva (10); Kab. meu-a (11); 
Tj. meva; Her mèva; Mog. Mr, M mèva; Afg. meva; Ur. meva; Kurd, méve 
(W), meva, maivé (Jabu); 
mix [migli] «nail» — Cl. mèx; Coll. mix; Kab. méx (11); Her. mix; Tj. mex; 
Mog. M mèx; Afg. mex; Uri mex; Kurd. méx (W); Uzb. mix. Cf. Horn n° 1005. 
Such are: dir [dir] and dér [der] " late"; divaria [divana] "mad"; mizak 
[nizech] «urine»; detrviS [daruis] and darvèS [darues] «poor». 
47
 In Kabuli , the most extensively studied dialect of Afghanistan, some phenomena 
can be detected t h a t may throw light on certain Persian da ta of the Codex. I t should be 
noted in connection with rnajhiil cases tha t compared with colloquial è, l i terary pronun-
cation wavers between è and ai: oméd «espoir», bórán «détruit» (lit. vairán). At times ai 
changes into i: Sèx «cheik». Similar variance can be observed in the pronunciation of 6 and 
au: róéan, ròaan (Lit. Tj. ravgan; I myself heard the form rauyan in Afghanistan). The 
Arabic au sometimes changes into 6: tùba «répantir» (Farhad, pp. 8 - 9). The latter word 
occurs in the German pa i l of the Codéx as tóba «Reue», and in the Italian par t among the 
month-names as tab ay «Reuemonat, Április» (Grönbech, 116. 246). Bazin (Les calendriers, 
p. 633) was right in stating that the correct foim of the C'cman month is tóba ay, and t h a t 
Coman töba derives from the Arabic lawbat «répentir, rctour au Dieu» (BK I, 210). Lit . 
P marks vulgar töba besides tavbat, tauba (Stg.). Unlike Bazin, I think töb ay is not a con-
traction, but an inaccuracy caused by dictution. Bazin's explanation is fully confirmed 
by the quoted Osm. büyük tövbe and küíük tövbe expressions. The correct interpretation 
of tub ày was a l ready given by Kowalski (Archiv Orientálni I, 21), who pointed out t h a t 
this month of «confession» referred to Easter, since the converted Comans had to make 
confessions at t h a t time. Consequently, this month of the «shifting feast» could not denot 
a fixed month. The Coman töba originates in Persian, bu t not necessarily in the Persian 
dialect of the Codex. A similar explanation applies t o the name of Toris found in I tal ian 
documents of t h e Mongol period, referring to Tabriz (Tawriz). 
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ü replaces the former Ő: 
güS [gouis] «ear» — Cl. göS\ Coll. guS\ Mi ngTr . göS (ko-shih; 43b); Ming. 
In t . göé (25); Kab . göá (12); Tj . güs\ Ur. goé\ 
güspand [guspcnd] «sheep» Cl. göspand; göspand, gösfand (Laz.p. 138); 
Coll. guspand, gusfand; Ming Tr. göSfand (ko-ssu-fan-té; 55a); Ming Int . gös-
fand (13); Kab. göspand; Tj. güsfand; Ur. göspand, gosfand; 
müza [mussa] «boot» Cl. mözu; Coll. muza; Ming Tr. möze (mo-chie; 
74b); Ming Int . möze (13); Kab . möza (12); Tj . müza-, Afg. moza; Ur. müza 
«stocking ». 
Also: küistán [chouistan] «mountain», but kői [koy] «mountainous»; 
küldi [cutav] «shortness», lüc [lux] «squinteyes» (M lös, B lui); püst [pust] 
«skin», cüküc [ciachuc] «hammer», xdmùé [ghamus] «tame». 
The relatively frequent occurrence of imdla in words of Arabic and Per-
sian origin also bear upon the vowel system.48 
Examples: fènus [fenus] «lamp», Cl. fdnüs', nèbind [nebina] «blind», CI. 
nàbina; besbéze [besbese] «the cover of nutmeg», CI. bazbàz; selèx [selech] 
«arme», Cl. silàh; andèm [anden] «member», Cl. andàm; mièn [mien] «waist», 
Cl. miyan; rikéb [richeb] «stirrup», Cl. rikàb. 
With regard to historical dialectology it is noteworthy that the Codex 
contains a relatively large number of forms with a (e), e, o, besides the regular 
short a, i, u. Mention will be made here only of e, conceding that it cannot lie 
established whether it is an open or closed e.49 
Examples: belend [belend] «height». Cl. baland; belk [belch] «leaf», CI. 
barg\ den, deen [deen] mouth, CI. dahan; dendan [dendan] «tooth», CI. danddn; 
ferbe [ferbe] «fat», CI. farbih;gerd [geni] «dust»,Cl- gard; gez [gex] «eli», Cl. gaz-, 
feld [geld] «quick»; pesin [pesin] «back, Cl. pasin-, etc. 
A similar phenomenon can he observed in the Sino-Persian glossary of 
the Ming period. The following examples are taken from the glossary of the 
Translators' Office: yex [y-he] «ice». Cl. yax; deryd (tie-érh-ya) «sea, ocean», CI. 
daryd-, ceSme (ch'é-shih-mé) «fountain», Cl. casata - leSker (le-shih-k'é-érh) «armv», 
Cl. laSkar-, pider (p'i-té-erh) «father», Cl.pidar, pudar-, melex (mie-le-hé) «locust», 
CI. malax; berle (pe-erh-k's) «leaf», CI. barg; etc.30 
48
 M. TI). Gvünort, Die Imale, der Umlaut irn Arabischen: SBWA H' L X X X I , pp. 
447 — 542. J . Cani ineau, Cours plionctique arabe, A Igei 1941, reprinted in: Etudes de lin-
guistique arabe, Par i s 1960, pp. 96 — 102. D. C. Phil lot t , Higher Persian Grammar, Calcut ta 
1919, pp. 38. Monc-hi-zadeh, op. cit., pp. 15—10. 
49
 In pract ice they ure the f irst signs of t h e short vowels of CI. Persian shift ing 
towards present-day pronunciation of Coll. Persian. The inconsistent orthography of the 
Codex, however, provides no f i m i grounds to establish this t iend authentically, not to 
mention the fac t that the shift might have different causes as well, as in Kabuli. 
60
 As mentioned above (note 44), there was only one feasible way, with a velar 
vowel, for Chinese glossators to transcribe certain Persian syllables (fa, fa; tan, tan, dan, 
dan, etc.) (fa; Van, tan, etc.). The mechanical usage of a palatal vowel in these transerip-
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The Persian consonant system of the Codex shows several conspicuous 
dialectal traits. Some of them are the following: 
D is sometimes omitted in intervocal position. The same phonemic phe-
nomenon can be observed in certain dialects, e.g. the Caspian dialects, Tat of 
Azerbaijan,51 and the Mogol of Afghanistan. Examples: 
piar [piar] «father (M pidar, B piyar) — Casp. dial, piyar; Ta t . piyar 
(116); Mog. M piar; Cl. pidar-, 
brar [hrar] «brother» (M biràr,biràdar; B brar) — Casp. dial, brar ; Mog. 
Mr, M birar; Mog. Zirni, Kundur birar; Her. birar; Haz. birar; Tat. birar (117). 
Bradar [bradar] also occurs in the Codex. CI. biradar; 
már (mar) «mother» — Casp. dial, mar-, Tat. may (116). Mddar [madar] 
also occurs in the Codex besides mar. 
càrSau [<;iarsau] «sheet» - Coman derivative carSau [giarzau]; Ta t . carsou 
«a woman's kerchief of dark colour» (120); Kurd. carSèw (W), car Seb, carSaf 
«drap de lit, voile de femme» (Jaba); Osm. qarsaf «bed-sheets; a large veil, co-
vering the whole dress.» 
B at the end of syllables or words often becomes a fricative, forming 
at times a diphtong with the preceding vowel. I t is found as a vulgar variant 
in Lit. Pers., and also in numerous Persian, and Afghan dialects, some Tajik 
dialects, and Mongolian.52 
Examples: 
tions accounts for mistakes. Is ta-ni-ssu-t'an «to know» really to be interpreted as dànistàn 
(P. Coll. danestan, in Miller), or is dànistàn the correct reading? Similarly, is t h e correct 
reading of an-tie-she «though» andèSe or àndèse (tho final e is doubtless closed), cf. Coll. 
àndiSe, Mill. (Codex: andiSa); is fa-ké-èrh «poor» fàgir as Coll. jàgir (Mill.), or ra ther fagirl 
The following is unambiguous: é-na-ye-t'é «grace, favour», read enàyàt, like Coll. enayàt 
(Mill.). I t seems likely that initial open a (if short) should be interpreted as a, as there is 
a sign e to transcribe closed e: a-pu-lo «soureil», read, àbrò (Coll. abru), Cod. abrù; close e 
in initial position only occurs with 'ayn. 
51
 A. L. Grjunberg, Jazyk severoazerbajdéanskich talov, Leningrad 1963. 
52
 A voiced bilabial spirant may occur both in initial and intermediate position 
(also before a consonant); see Lazard, La langue des plus anciens monuments, pp . 137 — 
143. I have come across it only as the second component of a f inal diphthong in the Per-
sian, Mogol and Hazara dialects of Afghanistan. In different dialects this d iphthong 
(aw) might have been rising, falling or floating. Thus, au is coupled with ay, (usually 
wi itten as aw), gu and even ?u. I n the Codex it occurs in initial position: wàz [uas] «open», 
C'l. büz; in intermediate position: tawar [ taouar] «axe», Cl. tabar; tawa [ taoua] «frying 
pan», CI. taba. Other examples: Bodrogligeti, p . 57. A similar phenomenon can be observed 
in today 's dialects, e.g. in Kabuli : tawa «poèle à frire», aftàwa «aiguière», sorwá «soupe»; 
sawz «vert», kawk «perdrix», awSàr «chute d'eau», qaws «constipe», aftaw «soleii», màtaw 
«buie», xaw «somrneil», aw «eau», simaw «meroure», etc.; see FarhSdi, p. 23. I n Kabuli 
-éb changed into -èw: sèw iporamet. sar-nesèw «en pente» (ibid.). «Apple» is sèi in t h e Codex. 
In Ibn Muhanná's work (Rifat, p. 56) it is sèb and sew. Sew (and sèma) can be found in 
Lit. P. as a vulgar variant (Stg. 716). 
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au [aou] «water», also ap. — Lit. P. civ (Stg.), Kab. aw (24); Tj. öv (Rast. 
I, 32); Her. au; Haz. au; Kurd, áw (Jaba); 
Sau [sau] «night» — Lit. P . Saw (Stg.); Kab. Saw (23); Tj . Sav (Rast. I, 32); 
Kurd. Saw (W), Sew (Jaba); 
sauz [saus] «green» — Kab. sawz (23), Kurd, sawz (K, W), sowz (Jaba). 
Unvoicing of final plosives sometimes occurs, most frequently -d > t; 
bunyát [buniat] «foundation», Cl. bunyód; düt [dut] «smoke», Cl. düd; lcabüt 
[chabut] «blue», Cl. kabüd; kilit [kilit] «lock», Cl. kilid; xaráp [carap] «spoiled», 
Cl. xaráb; noxüt [noghuc for noghut] «pea», Cl. nuxüd. Analogues from dialects: 
cf. Kab. naxot «pea», Cl. naxwod; zut «quickly»; Cl. zud; Sat «honev», Cl.SaJid; 
dámát «son-in-law», Cl. dámád; etc. (26). 
Sporadic examples of -g > -k change can also be observed: dèk «kettle», 
belk [belch] «leaf», sek [sec] «dog»; besides them also seg [seg] «dog», dig [dig] 
«yesterday», reg [reg] «sand». 
Some examples of the unvoiced variant of final -6 can also be found in 
the Codex: àp «water» besides au; joáp [ioap] «answer», Cl. fawáb; qáp [cap] 
«instep», Cl. qáb; Seràp [serap] «wine», Cl. Saràb. Apart from the unvoiced final 
phoneme, voiced variants abound in the Codex: xob [ghob] «good» and xub 
[ghub]; kanab [canab] «hemp»; etc. 
Among the sporadic phonemic phenomena, the final -m > -mb change 
is of special importance. We have several data for it from early times. Lazard 
maintains (p. 163) that the forms xunb and xum(m) "jarre", smtcó and sum(m) 
«sabot (d'un animal)», Sikanb and Sikam «ventre», karanb and karam «chou», etc. 
alternate in old manuscripts. The Codex contains the following: páldomb [pal-
domb] «crupper», CI. pal-dum «the crupper-leather», pár-dum «a crupper» (pár 
«a skin, a tanned hide»), Lit. P . dumb, dump «the tail» (Stg.); Kab. domb (29); 
Tj. pördum. Ming Tr. sumb (sun-pu) «hoof» (58b) belongs to this category. 
The word [ambrut] in the Codex does not reflect a special orthographical 
feature, but it is an authentic reference to the 13th century Persian pronun-
ciation oiambrüt, which Lazard (p. 164) quotes as anbrùò «poire». This is essen-
tially the same form as the Lit . P . ambarüd (sic) «pear» (Stg.). Besides amrüd 
and amrüt, Vullers (I, 121) mentions the colloquial variant anbrüt.53 
Similarly, mar fand [mariad] «coral», as opposed to CI. mar fan, is not an 
orthographical distortion. Other dialects also contain a similar unorganic -d 
after final nasals. E.g. Kab. camand, yásamand, fand, golxand, jend, send (29). 
I t seems certain that an unorganic n should be reckoned with in similar 
positions. E.g. namand [namand] «felt», CI. namad,old namah (Lazard, p. 201: 
83
 Bodrogligeti reads amrùt (p. 110), paldom (p 1 70), and namad (p. 111). In Monchi-
zadeh's interpretation they are: amröd (in brackets: amrö(t), armöt, anbröt; p. 30); pàrdum 
(paldum) (p. 49: also pu t s the corollary forms dunb and dumb in brackets); namad (p. 159; 
he omits n f rom the form of the Codex as well). 
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namaò-pàra «morceau de feu tre»). Analogous forms could be cited from the 
Ob Ugric languages.54 
Examples can also be found for the sporadic r > / change: suldx [sulach] 
«hole», CI. surdx. I t is one of the old variants. Lazard (p. 155) quotes the súlá 
form from old records, and sl'x from Judeo-Persian. Also Kab. solàx (26). From 
the Codex: belk [belch] «leaf». According to Lazard (p. 155), balg appeared with 
barg already in Firdausi's work. He also quotes Judeo-Tj. balg, Maz. valg. Also 
Lit. P. balg «feuille d'arbre» (Desm.) besides barg; Haz. balgau «pàtes de farine 
fine bouillies» (a compound of balg «leaf» and au «water»); Afg. balg «leaf», 
Kurd, belk «feuille» (Jaba). 
In the majority of the cases the original r is retained, e.g. diwàr [diuar] 
«wall», but Kab. déwàl; zangàr [xangar] «vert-de-gris» but Kab. zangál; etc. 
In some cases Bodrogligeti interprets the initial CI. q- (even in words of 
Arabic origin), as g-. This reading reflects the pronunciation of today's Col-
loquial Persian. The dictionaries of Junker-Alavi, Haim and Miller also mark 
it this way. The few examples in the Codex are, however, not convincing.55 
Strangely enough, a similar phenomenon can be detected in the Sino-Persian 
glossaries of the Ming period, with the difference that g in place of q does not 
only occur in initial position. Examples: gaz «goose» (55b), Cl. qàz; gulgàs «the 
edible root of a plant» (65a), Cl. qulqás; gedeh «tumbler» (70b), Cl. qadah; nugre 
«silver» (82a), CI. nuqrah; gdS «money» (83a), Cl. qdS; galam «pen; brush» (89), 
CI. qalam; gaud «strong» (104), CI. qawi; etc. 
At this point the questions should be raised: Where was this Persian 
dialect spoken ? Whose native tongue was it? So far there are only hypotheses 
instead of precise answers. Salemann located this dialect in Khorasan, while 
Monchi-zadeh tended to indentify it with the Caspian dialects. Bodrogligeti, an 
eminent scholar of the Kurdish language, looked for Kurdish affinities in it. His 
position is compatible with the former ones if we consider the fact tha t the so-
called Kurdish features55 are the specificities of the Persian elements of Kurdish. 
54
 An n preceding the f inal d is unetymological, but it is still possible tha t it reflects 
an actual pronunciation. A similarly unetymological n can be found before the final t in 
the Persian form borrowed into Vogul. I t is also possible, however, tha t the secondary n 
developed in Vogul, see Aulis Joki , Uralier and Indogermanen, Helsinki 1973, pp. 290 — 291. 
I t escaped Joki ' s attention t h a t the form namad exists in old New Persian also; cf. supra. 
55
 Bodrogligoti, pp. 137— 139: gödi (chadi) «judge», CI. qàzì; gahba (chagba) «pros-
titute», Cl. qahba; gulp (chalp) «false», CI. qalb; garanjul (garanful) «elove», CI. qaranjid; 
gard (chard) «loan», CI. qarz; ga#ap (hasap) «butcher», CI. qaffub; gasis (chasis) «priest», 
CI. gissis; göz (chos) «crooked», Cl. qüz. Yet in 23 other words he retained the initial q-. 
Monchi-zadeh reads q- in all these cases (pp. 122—125). 
80
 The words singled out by Bodrogligeti (pp. 99 100) as elements of Kurdish 
almost exact ly coincide with those thought characteristic of the Caspian dialects by 
Monchi-zadeh (pp. 17—18). Both arguments point to the same fact, namely, t ha t the 
enumerated features belong to the phonetic and lexical features of a Persian dialect spoken 
in some unidentified region. 
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The question remains open, but let me point out that there are two aspects 
of this problem. One is the question of the homeland of the Persian language of 
the Codex. This cannot be answered for the time being, although the correct 
solution doubtless lies somewhere in the above-mentioned hypotheses. The 
other aspect of the question, namely, where was this language used, can be 
answered without hesitation. I t was used at the caravansaries along tlie t rade 
routes, and it was the interpretors who were its vehicle and medium. They 
played a great role in the Mongol empire along with the "coming and going 
envoys", and the tradesmen. 
The interpreter of the Persian part of the Codex was obviously not a 
Christian, but a Moslem. Suffice it to refer to the names of months, whose 
Arabic origin points to a Moslem source. The enumeration and examination 
of single words will be dispensed with here, — but one group of data should per-
haps be mentioned. 
The chapter of the Codex on time (p. 71), which includes the calendar, 
also gives the names of the seven horae canonicae of the Christian terminology. 
However hard the Persian (and Coman) interpretor of the Moslem faith tried, 
he could not translate the Latin definitions of these. He got around the pro-
blem by giving the names of the times of Muslim prayers for five of the seven 
horae. I t was not plain sailing, however; confusion arose at two points. The 
Latin column lacked the name of (hora canonica) sexta, while in the Persian 
and Coman columns spaces for the Persian and Coman counterparts were left 
blank. Géza Kuun (p. 80) tried to make up for this deficiency by leaving the 
Persian and Coman equivalents of completorium blank. In the Codex, the Per-
sian and Coman correspondents of L hodie shifted a line upwards; the same 
happened to the lines above it up to tercia. The erroneous list can be corrected 
by inserting sexta. The original list of the Codex can he reconstructed as follows: 
1. L matutinű — P ni saou C tank 
2. L prima — P sabagh C erta 
3. L tercia — P seft — C aS octi 
4. L sexta — P nim rox C tüS 
5. L nona — P namaz digar C echindu 
6. L vesperas — P acfan — C acfan 
7. L conpletorium P souagam — C chezae. 
The interpretor chose analogues for the first and third horae canonicae, 
while the rest he coupled with the names of the five Muslim prayer hours. 
Our examples are from the pentaglot dictionary of Yemen, which gives the 
Persian, Arabic and Turkic equivalents. (N. B. this dictionary used a Turkish 
tongue belonging to the Oyuz, not to the Kipchak languages.) The data are 
(f. 4rA29 —31 and 4rBl - 2): 
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1. P bàmdad — T àrtà — A al-fajr 
2. P namàz-i pèSìn — T öylak — A al-zuhr 
3. P namdz-i digar —- T ikindü A al-'asr 
4. P namdz-i Sam — T aySam A al-'iSd' 
5. P vaqt-i xufti — T yatyu — A al-'atama. 
The Persian name of the fifth fiora canonica directly demonstrates the 
Moslem origin. The Turkish equivalents of the second, fourth and sixth horae 
canonicae are either the same as, or synonyms of, the Persian equivalents. 
Originally, the names of Christian and Moslem praying hours were meant 
to denote the periods of a day, like daybreak, evening, nightfall, or were de-
rived from the expressions of certain human activities (meal-time, bed-time). 
This double semantic function persisted, and later the terms used for religious 
activities became the definitions of the hour of day.57 
It is worth noting that the septenary division of the day is recorded in 
other Turkic sources of the Mongol period in the same order. The following 
example is quoted from the Anonvme of Leiden in a Kipehak-type language: 
1. tayin «dawn» (waqtu'l-sahr); 2. erta «daybreak» (bukra); 3. quSluq «early 
morning meal» (Clauson, ED 672); 4. dilS and öylan «midday» (al-zuhr); 5. igiz 
5
' One of t he terms in the above list of five, P bàmdad, meaning «in the morning, 
a t break of day», exemplifies the chronological independence. The name of prayer to be 
said at this t ime is namàz-i bàmdad. This applies to A fajr as well. P vaqt-i xufti, also one 
of the five, likewise restricts its meaning to «bed-time», while A 'atama means 1. «le pre-
mier tiers de la nui t , à partir du ciépusculc du soir» and 2. «prière du soir, qu 'on fait avant 
de se eouoher». T yatsun «(time of) going to bed» exists in Bulgat, too, meaning «soir, 
entrée de soir» (Zaj. 25). In the form of yatsu in Idràk and yats'iy in Ibn Muhannà 's work, 
it means «Schlafzeit» (Brockelmann, Osttürk. Gramm., p. 136). I t s P equivalent is namaz-i 
xuftan «prayer before going to bed, two hours or more after sunset» (Stg.). Grönbeeh 
(Wb., p. 269) noticed that sexta. was missing f r o m the horae canonicae, but he was very 
tentat ive in identifying it with Coman lüS, pointing out tha t it corresponds to nona in the 
ex tan t manuscript . I le relates ekindü as well as the correct Persian namàz-i digar to ves-
peras (p. 86), which is a mistake. The Coman aqSam is not the translation of completorium 
(p. 39), but of vesperas. He ignores later (p. 135) t h a t the Coman word ke6e is the equiva-
lent of conplelorium. The facsimile clearly shows t h a t the users of the Codex were per-
plexed by the above inaccuracies, and tried to emend them in the margin, unfortunately 
not in a faultless way. The Persian equivalents of horae canonicae in Bodrogligeti's work 
are : 1. nim Sow «midnight; 2. fabah «early in the morning (LL prima)»; 3. Sest «breakfast 
t ime, the third canonical hour; Cl. P SàSth; 4. nimròz «midday»; 5. namaz digar «the time 
of the afternoon prayer»; 6. aqSam «evening; LL conpletorium»; 7. Saw-hangàm «nighttime; 
Cl. P Sab-hangàm». Monchi-zadeh reduced the list to six times of day: 1. §abàh ném-Sab 
«Tagesanbruch, Morgen»; 2. càSt «Essenzeit (3. kanonische Stunde)»; 3. ném-röz «Tages-
mitte»; 4. namàz(i) digar «abends, nach Sonnenuntergang»; 5. axSàm «Conpletorium; 
Abend»; 6. Sab-hangàm «sero; nachts». Neither editor realized the omission of L hora sexta, 
and the consequent shift of lines. 
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and ikindü (Tkm.) «afternoon till sunset» (al-'asr); 6. aqSam «evening» (al-mag-
rib); 7. yatsun «bed-time» ('iSd' al-axir).58 
The above examples clearly show how closely the Oriental languages of 
the Codex were related to each other and to Islam. Arabic and Coman elements 
are mixed with the native Persian vocabulary, and Persian and Arabic ele-
ments mingle in with the Coman. I t is not always easy to find our way in their 
midst, and this often makes us forget that the two explanatory Occidental 
languages, Latin and German, are right there too with their complex mediaeval 
problems. 
So far no one has systematically worked on the Latin language of the 
Codex. G. Kuun (pp. 369—378) annotated some of the seemingly irregular 
Latin words of the Italian part in their order of occurrence, mainly relying 
upon Du Cange's dictionary. Grönbech appended an alphabetical list of the 
Latin words of the Codex to his dictionary (pp. 278 — 301), but this list does 
not include the Lat in words which have no Coman equivalents. Since it was 
compiled for Turcologists, it even fails to show whether a word appears in the 
Italian or German par t . 
Let me put forward a few passing remarks on the Latinity of the Codex. 
Even a cursory glance reveals that two variants of mediaeval Latinity 
are present. In the first part a vulgar Latin with special Italian features is 
apparent. This Latin was used by the Italian colonists living along the Black 
Sea. The second part of the Codex reveals the ecclesiastical Latin of the me-
diaeval monasteries. 
The idiosyncrasies of Italo-Latin seemed strange and unintelligible to 
the users of the latter variant. No sooner had the Franciscan friars obtained 
the first part than they started translating the Italian idiosyncrasies into 
normal Latin. This t rend dominates in the beginning of the Codex: a corrector 
elucidated the words abradilo, abrachiaui, abrachia, by inserting ampledor, 
amplexatus sum, amplede next to the Coman counterparts, in black ink (p. 71). 
Hoping to clear up the meaning of aleno, alenaui, alena, the same corrector 
added suspiro, suspiraui, suspira (and suspirio) to the Coman equivalents on 
the same page. Also on this page we find the explanatory, «intelligible» Latin 
words libero, liberaui, libera (and liber homo) beside the Coman equivalents of 
abasso, abassaui, abassa. On page 9 the Latin equivalent of ballo etc. is plaudo 
etc.; on page 10, casso etc. is explained by the Latin destruo etc. The Latin 
58
 Cf. The Anonym of Leiden, Ms. f. 30a: 1 2 - 1 3 - 30b: 1 - 5 . Th. Houtsma, Ein 
türkisch—arabisches Glossar, the Arabic text , p. 18: 13 — 17. A. K. KurySzanov, Issledo-
vanie po leksike iTjurkske — arabskogo slovarj a», pp. 58 — 59, arbitrarily changed the se-
quence of words and even inserted three words that originally came af ter the list. This is 
all t he more surprising since Kuryázanov worked with Houtsma's printed Arabic text , 
and not the manuscript . 
4 2 L. I-IGETI 
glosses gradually disappear, giving way to the Coman counterparts as expla-
nations; Persian seems to have been totally alien to the monks. 
A correct interpretation of the orthographic, phonemic and lexical cha-
racteristics of this Italo-Latin language would certainly help us to determine 
the place of origin of the Codex, and the nationality of its author. Can Kuun's 
suggestions about Genoan features be proved ?59 Be that as it may, caution is 
needed, since we have to reckon with a certain Italian koine, not to speak of 
the fact that the copier could not escape putting the characteristics of his own 
dialect into the text . 
The mounting questions can only be answered by an Italo-Latinist fa-
miliar with the 13th- 14th century linguistic records. 
The Italo-Latin language of the Codex contains several words of Oriental, 
primarily Arabic and Persian origin. Without aiming at completeness, let us 
mention some of these here.60 For easier orientation, the Persian and Coman 
words are spelled as they appear in the Codex. On the other side of the colon, 
the presently accepted transcribed form is given, along with my interpretation 
63
 To confirm his assertion, G. Kuun (pp. C X X I —CXXII) quoted orthographical, 
pronunciational and lexical differences detectable in the Genoan and Venetian dialects. 
I n light of the transcription of the Persian and Coman words, his orthographical expla-
nat ions are hardly warranted. He considered the words gragnora «pea», sivoro «to whistle», 
carubius (Du Cange: carubeus, carubium) «street, lane», turcheysa (recte turchese) «tong» 
clearly Genoan. K u u n (p. CXXII ) also pointed out some phonetic and lexical features 
which he regarded as characteristic of the Venetian dialect. Such are: endego (in place of 
indigo), tenagis «a farrier 's forceps»; chibebe «cubeb, Piper cubab»; latonum «copper»; mer-
zarius «grocer», caramella «reedpipe»; turta «cake». G. K u u n did not at tach great impor-
tance to this, however, since these words, in these forms, can be found in o ther North 
Italian dialects as well. On the other hand, Prof. A. Csillaghy, whom I asked on the sub-
ject, thinks t h a t t h e Latin words in question display a great many Venetian, or more 
precisely, Veneto, and not Genoan, characteristics. He includes here: scarpinu' «short 
socks» (p. 102); specie (for spezie) «apice» (without P and C equivalents), sal «salt» (without 
P and C equivalents), calderon' «cauldron», cazia «spoon», pignola «kettle» (p. 104); scutella 
«piate», flama «flame» (reduction of geminata), ranpin' «hook», rama arb «branch» (p. 104); 
cocomarú «cucumber», papauarú «poppy» (without P and C equivalents) (p. 106); gala 
«cat», gatus «tomcat» (p. 108); falchon «falcon», galina «hen», galus «cock», paon «peafowl», 
faxan «pheasant», cardarina «goldfish», paser «sparrow» (p. 109); etc. Only a detailed mo-
nograph will give us the definitive word in this mat ter . 
60
 I used the following abbreviations in the above list: P : Persian; C: Coman. 
Heyd, Histoire du commerce du Levant. Peg.: Pegolotti, Yule (Cathay and the Way Thither 
I I I ) and in the edition by A. Evans, referring to Dr. Driill's compendium. Lauf. : B. Laufer, 
Sino-Iranica, Chicago 1919. Pelg.: Pellegrini, Gli arabismi nelle lingue neolatine con spe-
ciale riguardo all'Italia, I —II, Brescia 1972. Schaf.: Edward H . Schafer, The Golden 
Peaches of Samarkand, A Study of T'ang Exotica, Berkeley and Los Angeles 1963. Polo: 
P . Pelliot, Notes on Marco Polo I —III, 1959 —1975. Stg.: Steingass, Persian—English 
Dictionary. BK: Biberstain Kazimirski, Dictionnaire arabe —frangais I —II, Pa r i s 1960. 
Vull.: I . A. Vullers, Lexicon Persico -Latinum I —II, Graz 1962. Desm.: J . J . P . Des-
maisons, Dictionnaire persa 11 — franga is I —IV, Rome 1908 — 1914. 
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in unsettled cases. Where no difficulties arise, the data of other Italo-Latin 
sources follow, together with the reconstructed Oriental form (which is never 
the direct source). 
gingabel «ginger»; P gingibil: finfibil; C gingibil: finjibil (81:1) Heyd 
II, 619 623; Peg. (Yule 167, Dr. 61); Lauf. 583. P Sangalli «ginger» (Stg. 763), 
A zanfabil (Stg. 724), zanjabil «aunee» (Dozy I, 605); 
laeha «gum lacker»; P lue: luk; C lac in: rangi lac: rang-i lak (81:8) Pelg. 
I, 121 (laca, Du Cange; lacha Stat. Genov.), I, 351 (lacca, laclia, Ligur.); Heyd 
II, 624 626; Peg. (Yule 167; Dr. 60 «Gummilack»); Lauf. 475 478; Schaf. 
208. P rang-làk, rang-lukd «tincture of lac» (Stg. 589); A lak «laque», sorte de 
gomme-resine avec laquelle on prepare des vernis» (BK II, 1019); 
tilua «zinc-sulphate»; P tutia: tMtiyà; C lutia: tutiya (81: 20) — Pelg. I, 
121 (tucia and tuzia after Polo and Pelg.), II , 588 (tuzia, Venice); Heyd II , 
674- 676; Peg. (Dr. 75); Lauf. 511 515, 555. P tùtìyà «tutty» (Stg. 333); A 
tütiya «tuti» (Dozv I, 154); 
chibabe d., s. «cubebe; P chababa: kabàba; C chababa: kababa (81: 25). — 
Pelg. I, 351 (cubeba, cubebe piper; cubebe ; Ligur.), II , 588 (chubebe; Venice); 
Heyd l i , 658—664 («poivre noir et blane»); Peg. (Yule 168; Dr. 64): Kubebe 
«getrocknete und unreife Fruchteir.es Pfeffergewechses»); Schaf. 151. P kabàba 
«Cubebs» (Stg. 1011); A kubàba «piment; poivre cubebe» (BK II, 851); 
canfora «camplior»; P canfor: kanför; C canfor: kanfor (Gronbeeh's reading 
qanfor is unwarrantable) (82:1). — Pelg. I, 121 (canfora, 14th c.; canfera, can-
fora; Polo; caffera, Peg.; ganfora); Heyd II, 5 9 - 5 9 5 ; Peg. (Yule 168; Dr. 62); 
Lauf. 585; Schaf. 166 168. P kànfùr «camphor» (Stg. 1007); A kafùr «camphre» 
(BK II , 915); 
safranum «saffron»; P zafran: zafràn; C zafran: zafran (82:12). Pelg. I, 
118 (zafferano, 14th e.; safrani), I, 351 (zafferano 1156, Ligur.; safranum, 
North-Afr., Ligur.); Arm. zafran «safran» (251). P za'farán «saffron» (Stg. 617); 
A za'fràn «sorte de safran» (Dozv I, 593); 
galanga «galangale»; P coligià: xölinfdn; C choligian: xolinfan (83:6). — 
Pelg. I, 120 (galangga, galange, Venice; galanga, galinga, galingale, Peg.), II , 
588 (galanga, Venice); Heyd II, 616 618; Peg. galanga (Yule 168; Dr. 59); 
Lauf. 545- 546. P xùlanfàn «the herbe galangale» (Stg. 488); 
ladano «the gum-herb ladanum»; P ladandàdan; C is missing, replaced by 
ambar due to line-shift (83:7). — Heyd II, 631 632 ladanum (also refers to 
Pegolotti); Peg. (Yule 167: ladanum of Cyprus). P Iddan «the gum-herb, 
ladanum» (Stg. 1111); 
turbiti «a purgatif Indian root»;P turb: turb; C turbut: turbul (83:22). 
Pelg. II , 588 (turbiti «nota pianta la cui radice e purgativa», Venice) Peg. turbit 
(Yule 168); Lauf. 584. P turbid, turbud, tirbid «a purgative Indian root, convol-
vulus turpethum» (Stg. 292); A turbid «convulvulus turpethum» (Dozy I, 143); 
nachus «a kind of brocade»; P nagh: nax; C nac: naq (91:27). — Heyd II , 
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698 (Nacco); Peg. (Yule 169: nacchi; Dr. 57: «Brokát»); Polo (nac; Pelliot I , 
483); Lauf. 496. P vax «filum sericum vei bombycinum vei aliud; tapetum vei 
stratum elegáns et pictum» (Yull. II , 1297); A vax «étoffe de soie brochée d'or, 
brocart» (Dozy I I , 648); 
nasicivs «gold brocate with pearls»; P nasiz: nasic; C nasiq: nasic (the 
reading vaSic put forward by Grönbech is possible only in Mongol) (91:28). — 
Heyd (nachetti) I I , 698; Peg. (Yule 169: nachetti; Dr. 57: «Goldbrokat»); Polo 
(nasici, nasiti, Pelliot I, 332); Lauf. 496. P nasi] «vestis serica auro testa» (Yull. 
I I , 1314); A nasij «étoffe de soie brochée d'or» (Dozy II , 666); cf. A nasi) «tissé», 
nata)a «tisser (une étoffe)» (BK I I , 1247)61; 
scartala «scarlet cloth»; P scarlat: sqarlàt; C yscarlat: isqarlat (92:5) — 
Heyd II, 607 (grana da tignere scarlatti, graine d'écarlate»); Lauf. 496 — 498 
(makes distinction between the derivatives of P saqirldt and saqalàt in the wes-
tern languages); Pelg. I, 114. P saqirlàt «warm wollen cloth; purpet; broad-
cloth» (Stg. 686); 
cremixi «scarlet»; P cremixi: qirmizi; C cremixi: qirmizi (Grönbech con-
siders the Coman form a mechanical repetition of the Latin) (92:29). — Pelg. 
" Nachus and nasicius often occur side by side in our sources, and several resear-
chers treat them together. W. Bang was the first to consider them in his Vber den ange-
blichen Untroitus natorum et nascitorum in den Genueser Steuerbüchern*: Bulletin de l'Aca-
démie Roy. de Belgique, 1912, pp. 27 — 32. P . Pelliot, Une ville musulmane dans la Chine 
du Nord sous les Mongols: Journ. As. 1927 I I , pp . 261 — 279. In this s tudy Pelliot states 
t h a t one of the t rades of the 3000 Muslims transferred f rom around Samarqand was bro-
cade making. (These people were settled in the North Chinese city of Hsün-ma-lin.) Ac-
cording to Chinese records these textiles were called na-shih-shih (nàsiS and na-shih-ssű 
(naSis) in Mongol. Pelliot enlarged upon the explanation of nag and nasif a t this time (p. 
269, note 1). Pelliot wished to elaborate on these two terms in his work Notes on Marco 
Polo, and even referred to the planned entry, Nac and Mascici (I, p. 332). Unfortunately, 
he never carried out his plan. Actually, Bretschneider, Mediaeval Researches I I , pp. 124 — 
125 already mentioned the data of Marco Polo and Pcgolotti, and also referred to the 
Secret History of the Mongols, which includes naqut «a kind of gold brocate», and naiidut 
«a silk stof f interwoven with gold» among the «presents» sent from Baghdad to Khan 
Ögöd' ji. The Mongol text actually reads: Siramal altatan naqut nacidut (Ligeti, Histoire 
secrete des Mongols, in: Monumenta Linguae Mongolicae Collecta I , Budapest 1971, p. 
247). Haenisoh (Wörterbuch, p. 113) mistranslates naqut as «Golderz». Naqut is the Mongol 
plural of naq. Nacidut, in turn, is the Mongol plural of nacit, which also occurs in the. 
Secret History (Mongolian text : Monumenta T, p. 204), in the passage containing the mes-
sage of Chinghis t o the Uighur Iduqut, instructing him on what presents he should bring 
before him. Naíit is also a plural, derived from na6i(, na(i] or some other related form. 
Since it is an irregular form, it needs fur ther interpretation. Otherwise, double plurals 
are not rare in the above mentioned passage of the Secret History. Dozy, Supplément aux 
dictionnaires arabes I I , p . 648 contents tha t nax (referring to its Persian equivalent) was 
made in Tebriz, meaning, among other things, «étoffe de soie brochée d'or». Dozy I I , p. 666 
also contains the form nasi) of the same meaning. In both cases reference is made (via 
Defrérnery) to Marco Polo's data . 
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I, 123 (cremisi, chermesi, chermisi, chermisino, cremisino); Heyd H , 608 (cher-
misi). P qirmizi «crimson, scarlet» (Stg. 183); A qirmizi «rouge, teint de rouge, 
cramoisi» (BK II , 725). Cf. Dozy I I , 337; 
bachami «red of brazil-wood»; P bachami: baqami; C bachami: baqami 
(92:30). — Heyd H , 587-590. The name of the tree in the Codex is braqile; 
P bacha: baqami; C bachan: baqam (81:12); Peg. (Yule 167: «brazil-wood»). P 
baqam, baqqam «brazil-wood; the red extracted of it» (Stg. 194); Uig. baqam 
«arbre dit sapan (Caesalpinia sappan)» in Acta Orient, Hung. X I X , 137; A baq-
qam «bois de campéche employe dans la teinture; couleur rouge; teinture en 
rouge» (BK I, 151); 
balaxius «ruby of Badakhshan»; P haloes: balaxé; C (another word) (93:12). 
— Pelg. I, 122 (balscio, balasso, balogio «gemma color rubino, cca 1230: baia-
gius); Heyd II, 6 5 3 - 6 5 4 ; Peg. (Dr. 70); Polo (balasci, Pelliot I, 6 3 - 6 5 ) ; Schaf. 
231 («balas ruby»). P badaxS «Badakhshan», badaxSi «a ruby» (Stg. 162); A ba-
laxS «rubis balais, vient du mot balakhchan, qui est employé souvent pour 
designer la province de Badakhchan» (Dozy I, 109).62 
spinatium «spinach»; P spanac: spanaq; C yspanac: ispanaq (106:25) — 
Pelg. I , 118 (spinaci, spinachinum, spinachia); Lauf. 392 - 398; Schaf. 146 — 
147. aspana), aspanax, aspàna] «herba pulmentis indi solita B. spinachia» (Vull. 
I, 89); A asfanàx «épinards» (Dozy I , 22). 
The number of examples could be increased. I t seems likely that all of 
them are international loanwords which occur in mediaeval Lat in texts just as 
in several other contemporary dcuments. For the time being, it is hardly pos-
sible to establish the exact time and route of each borrowing. However, it is 
highly probable t ha t none of the Italo-Latin words of the Codex is a direct 
borrowing from the Persian or Coman word mentioned next to it. The Genoan 
or Venetian features of these Italo-Latin words cannot be decisive in determin-
ing the nationality of the author, since they likely reflect both the dialect of 
the scribe, and the mechanical imitation typical of the contemporary clerical 
practice. 
As is well known, the Codex contains Latin words, texts, and glosses in 
addition to the Italo-Latin material. To make things clearer let us return for 
a moment to the three paper-fascicules making up the Codex. The first two 
are related, forming an organic unit , so to speak. The Italo-Latin material 
was written on these two fascicules. 
62
 Several researchers have dealt with the phonetic explanation of balaxS. On East 
I ranian d > I, see E . Banovistine, Notes parthes et sogdiennes: Journ. As. 1936, p. 234 
(BaòaxSàn > BalaxSàn). Phonetically, t he name of Baghdad (in mediaeval sources often 
Baudach or Baldac) calls for a totally different explanation. Marco Polo 's manuscripts 
contain all the variants, see Pelliot, Notes on Marco Polo I, pp. 90 — 91, s. v. Baudac. 
On the phonetic explanation, see: N. Pellegrini, Gli arabismi nelle lingue neolatini I I , 
p . 588. 
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Originally, the third fascicule comprised a single independent booklet, 
made and used by Franciscan missionaries, before they got to know the Ita-
lians' guide for interpreters, written on two fascicules. I t is possible that the 
existing third fascicule was preceded by a Franciscan first fascicule, which 
has not come down to us. 
The extant third fascicule is worth studying closely. We can contend that 
the first two pages of it (today pp. 120 121) contain a «neutral» tex t : Coman 
riddles. I t is this very material, totally different in content from the rest, which 
leads us to believe that these two pages may not be the beginning, but rather 
the continuation of an earlier, lost fascicule of similar contents. 
The riddles are followed by a new subject, the actual subject-matter of 
the Franciscans, on pages 122- 159. The bulk of it is religious writings in Co-
man along with a few comments on the Coman language and grammar. 
The explanatory language of this part is exclusively Latin. Its word-lists 
also serve religious purposes, e.g. p. 131 contains: baptiste(r)ium «baptistery», 
venalia pec(ca)la «venial sins», confiteor «I confess», etc. This Latin language also 
needs a thorough examination before we can rest content with the definition 
«mediaeval clerical Latin». 
The Latin material of the Codex has a third group which should be sub-
jected to an extensive investigation. I t emerges in the glosses, and was ob-
viously included by the German glossators. They can be found in the Italian 
part together with, or without, the later inserted German glosses. Most of 
them, however, are found on the blank pages at the end of the second and third 
fascicules, in ether words, in the vicinity of the German glosses of the Codex. 
For this reason alone we need to focus our attention on the other ex-
planatory language of the Codex, German. 
The hometown of G. Kuun was one of the centres of the Transylvanian 
Saxons. The Saxons were settled there by Géza II , king of Hungary, in the 
12th century. Their privileges enabled them to preserve their language and 
culture. G. Kuun devoted special attention to this.archaic German language, 
se he naturally lot ked closely at the German glosses of the Codex, as far as 
his rudimentaiy philological method allowed him to. This is evidenced by the 
appendix of his book entitled «Vocabularium Germano-Latinum» (pp. 353 
368), which enumerates the German glosses of the Codex in alphabetic order. 
In his review, Teza also touched upon the explanations which Kuun had 
added to the German glosses. Kuun responded to these comments in Addida-
menta zu dtm germ. Olossen des Codex Cumanicus, published in No. 11, Vol. 
XIV of Korrespondenzblatl des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, which 
is hard to come by these days. At any rate, Kuun was fully aware of the im-
portance the German glosses had for the history of the German language. 
This awareness must have induced him to include an explanation of Busbecq's 
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Crimean Gothic glosses in the second appendix of his book (cf. Kuun, pp. 239 — 
244).83 
Grönbeeh also published an index of the German glosses of the Codex 
(Wb., pp. 302-309) . 
Dagmar Drüll dwelled upon the German glosses of the Codex in her 
book. I t is an indispensable work for Germanista, and some of its conclusions 
may be of interest to Turcologists as well. 
The second, so-calid German part of the Codex has been examined more 
thoroughly by Turcologists, for unlike the first, it contains longer texts as well 
as words and grammatical material. Only on the basis of this German part it 
became possible to form a more or less satisfactory picture of the structure of 
the Coman language. 
Let us see first some facts and figures before discussing this topic. The 
first, Italian par t contains 110 pages, while t he second or so-called German 
part contains 54, two of which are blank (134, 135), and one of which (152) 
63
 I t is well known that Ogier Ghislain Busbecq, a nobleman of Flemish origin, in 
the service of Ferdinand I of Austria as Imperial Ambassador to the Ottoman Por te , 
met with two envoys f rom the Crimea in Constantinople, one of whom knew the Crimean 
Gothic language. Busbecq included excerpts from th i s language in his fourth «Turkish 
letter»: two glossaries and sentences, and 18 cardinal numbers with Latin translat ion 
The beginning of a song (cantilena) was also added t o this, without any translation or 
comment. Many scholars have dealt wi th this famous record of the Crimean Gothic tongue, 
most recently: MacDonald Stearns, J r . , Crimean Gothic. Analysis and Etymology of the 
Corpus. Anma Libri 1978 (USA). This is a dissertat ion submitted a t t he University of 
California, Berkeley. Not only Germaniste, but also outsiders interested in the migrations 
and linguistic conditions in the Crimea can greatly prof i t from it. The author gives a 
precise survey of t he history of research. Also aware of Kuun 's edition, he mentions t h a t 
Kuun was the f i rs t scholar to trace the text of the mysterious Cantilena hack to Turkish. 
No doubt his a t t e m p t is indefensible though he h a d followers. Stearns wisely refra ins 
f rom interpreting th i s really enigmatic text . The comments of the Flemish Rubruk , on 
Crimean Gothic are well worth looking a t in his p a p e r also (Wyngaert, Sinica Francis-
cana I , p . 170: Goti quorum ydioma est teutonicum). I t is of greater import here tha t Ioea-
pha t Barbaro, a Venetian merchant and traveller wro te in his book, entitled Viaggio alla 
Tana, t h a t while living in Tana between 1436 and 1452, he visited the Crimea end noticed 
t h a t t he Goths living there spoke German. As evidence of this, he refers to his German 
servant 's conversation with these Goths which sounded like two dialects ol the same 
language, like Friuli compared with Florentine (Gothi parlano todesco; so questo perche, 
havendo un fameglio todesco con mi, parlavano, insiene et intendevansi assai rasevolmcnte, 
cusi corno se intenderia un furiano co fiorentino). MaeDonals Stearns (p. 7) quotes Bar-
bara 's text f rom the edition of E. C. Skrí inskaja. E . Schütz, The Tat people in the Crimea: 
Acta Orient. Hung. X X X I (1977), p . 93 is sceptical of Barbara ' s report and the t radi t ions 
related to the Gothic language in the Crimea. Geoigius Torquatus, a German historian 
and theologian made a striking s ta tement around 1560, referring to earlier sour ces. H e 
said t h a t the Crimean Goths used their native tongue only among themselves, otherwise 
communicating with foreigners they used Greek, T a t a r or Hungarian (foris autem et ad 
alios vel graeca vel Tartarica sive Ungarica utuntur lingua; MacDonald Stearns, p . 9). 
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contains the notes of the last owner of the Codex. The actual German parts, 
the (Coman-German) glossaries can be found only a t the beginning and the 
end of the second part, on pp. I l l , 113, 114, 115, 116 and 160, 161, 162, 163, 
164. These are complemented by a few little here and there: one word on p. 117, 
and two German glosses on p. 118 (which also contains an Italian verse and 
a Latin-Coman vocabulary in hardly legible condition). 
As was earlier mentioned, the Ital ian part also contains German glosses, 
added to it later. They amount to only 15 in the 110 pages. These 15 words 
throw interesting light on the command of languages of the missionaries. A part 
of the glosses can be accounted for by the fact that the missionaries, not un-
derstanding the Italo-Latin words, inserted either the Latin equivalents they 
used, or the German forms, if their native language was German (in theuto-
nico). They also added a gloss to a word if the Coman form did not coincide 
with the one they knew; in such instances the explanation was in German.64 
Thus, the German glosses consist of single words and expressions. The 
number of glosses inserted later into the Italian part is 15. Adding these to the 
64
 I n t h e case of the unfamiliar I ta lo-Lat in words, the lines are complete, contain-
ing both the Lat in and the Persian and Coman equivalents. The latter is followed by the 
German gloss meant to clarify its meaning. Such are: 1. blasmo «to curse», P. nafrin mem-
nem: nafrin mèkunem, C cagirmen: cayirmen, in theutonico scáppin (9, 20); culo uinum 
«to purify wine», P mepalanem: mepölanem, C susarmen: süzörmen, G Ich sye (16:1); culaui, 
P palanden: palándem, C suxdum: süzdüm, G ich sey (16:2). I t also occurs t h a t t h e com-
•* plete line of three items is supplemented with a Coman addition, which in turn is explained 
by the German gloss, e.g. veletrum «penis», P cher: kér, C sic: sik (95:17). For t h e sake of 
clarity, the writer added the adjective trienir, read tirenir, to t he Coman entry , followed 
by the German gloss stet pitte, having the same meaning. Af ter the last, Coman item of 
the three i tem line, he added another Coman word without any precedence, and attached 
a German gloss to it, e.g. (99:6) auogulus «blind» (cf. Fr . aveugle), P nebian: nebina, C 
touluc: tövlük. He then put down C kotur: cotur «scourf» with no Latin or Pers ian ante-
cedent, and explained it with the word S(orf). At another point, the Coman i t em of the 
tr ipart i te line is replaced by a Coman word, followed by its correspondent German gloss, 
which has no connection whatever with the previous two items, e.g. (95::22) brion' «the 
muscles of the upper arm», P ghost ibaxou: göSt-i bdzù; the corresponding Coman word is 
missing, and instead we find koymií «rump bone»: qoymiS, G der arsbeyn. Or, only the 
Latin word is pu t down. The German scribe who knew no Persian, left the Persian column 
blank, but inserted the correct Coman word in the appropriate column, followed by a 
German gloss, e.g. (95:20) petengriù «backside, buttocks», C koti: köt-i (i is 3rd person Gen. 
suffix), G der ars. Examining the 15 German glosses of the I ta l ian part should direct our 
attention to t h e importance of t he Latin and o ther glosses of this pa r t which were inserted 
by foreign hands . Most of t hem were singled ou t by G. K u u n in the notes of h is edition, 
bu t Grönbech's facsimile edition enables us t o look at them much more closely. The fol-
lowing are later additions: (35:5) marcesco «to tu rn pale, to fade, to wilt», C or/armen: 
oqarmen, G valwit, and as such, they are crammed into the Lat in column: (16:25) color 
«dye», G varbe, C boyiow. I t should be stressed again that the dialect of the La t in and Co-
man glosses inserted later into the Italian p a r t differ greatly f rom tha t of the I ta l ian ones. 
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225 glosses on the blank sheets at the beginning of the second part (8 German 
glosses corresponding to 8 Lat in words are missing on page 114 due to damage), 
and to the 254 glosses on the blank pages a t the end of t h e second part , we 
arrive at the total number of German glosses in the Codex Cumanieus, 499. 
The location of the German glosses in the Codex coincides with t h a t of 
similar Latin glosses, both are located at t he beginning and the end of the se-
cond part. 
To sum up, only 50 of the 54 pages of the extant second part contain 
written texts. 40 of these pages contain only Latin glosses next to the Coman 
material (some of these were inserted in small letters above certain words of 
the Coman text which needed elucidation). Only 10 pages come indisputably 
from German friars. 
Out of respect for the tradition of my predecessors, I retained the label 
«German» for the second part , with the restriction that it should, in fact , be 
called the Book of Franciscan missionaries. These missionaries naturally in-
cluded Germans (the authors of the German glosses), as well as other nationali-
ties. Our sources reveal that there were Hungarian, German, English, French, 
Italian and even Polish friars in these monasteries. The sources also bear out , 
as confirmed by Miss Driill (p. 130, note 257), that the Hungarians, Germans 
and Englishmen mastered the Coman language most easily, while the French 
and Italian friars had difficulties.65 Whenever they had t h e chance, the non-
German monks added their comments to t he Codex naturally in Latin. 
66
 This s ta tement is based on a letter of 1323 sent by a Franciscan friar from K a f f a 
to Avignon. The Hungarian f r ia rs ' ability to mas te r the Coman language quickly m u s t 
have been due to the fact t ha t Coman was not to ta l ly alien to t h e m as in those d a y s a 
significant number of Comans lived in Hungary, and they still used their language. Ri-
chard, La Papauté et les missions cl'Orient, p. 94 sqq enlarged upon t h e activities of mission-
aries in the territories of the Golden Horde. Between 1279 and 1284 the provost of t h e 
Franciscan order sent numerous missionaries of various nationalities ad partes infidelium 
aquilonares. Several letters f rom these missionaries tell of the hardships and occasional 
successes of the propagation of the i r faith. E.g., in a letter to the provost of the order , 
F ra t e r Johanca of Hungary reported that he and his companions were following the 
migrating nomads (castra Tartarorum seguendo). Whi le visiting Sarai , some Bashkir dig-
nitaries asked t h e m for missionaries, and in response three Franciscans, an Englishman 
and two Hungarians, were sent t o the Bashkirs. The Mongol lord of Sibir, around Tobol, 
also asked for missionaries. Johanca complained t h a t he was unable t o meet the require-
ments , and begged the order to send more missionaries, possibly Englishmen, Germars , 
or Hungarians. Johanca was apparent ly very efficient as in 1321 he baptized Estokis, 
«domilius totius Baschardiae». Incidentally, the Franciscans of ten purchased slaves for 
themselves. «Convertis au christianisme, ils recevaient la cléricature, certains devenaient 
convers ou mème frères dans l 'ordre franciscain. E t dans ces missions où la question des 
languages se posait avec acuite, les Franciscains pouvaient ainsi disposer de catéchistes 
ou d'interprètes» (Richard, op. cit., p . 97). 
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A careful examination of the German glosses also reveals some new in-
formation about the Coman material of the Codex. It is conspicuous tha t this 
material contains a good many words of unknown origin, while its loanwords 
include several of Mongol and even Caucasian origin. The Kipehak material 
of the lexicon is identical in nature with the specific form of the second par t , 
bu t apparently contains phonemic and lexical differences. I t would be worth 
while working on this Coman material for purposes cemparison."5 
Miss Drüll 's Germanistic arguments are very attractive for an outsider. 
Let me, however, add two remarks. First, Miss Drilli distinguishes 16 diffe-
rent hands in the German par t . Isn't that a few too many cooks in the kitchen ? 
Second, Miss Driill maintains tha t the German material has Middle-High Ger-
man roots (we have suspected this too), b u t exceptions to this rule crop up 
in the glosses. This can hardly come as a surprise. The German friars did not 
co me from one particular province, or locale, but frorq different places in the 
large German-speaking world. The cohesion among these friars was not rooted 
in their nostalgic desire to foster a certain language (even if some of them used 
k 
M
 Miss Driill also gives t h e modern Geiman meaning of the Gei man glosses found 
in the trilingual p a r t (see pp. 125 —128). Her non-German readers can only be too sorry 
t h a t she failed t o do the same wi th the German glosses of the second pa r t (pp. 107 —123). 
E v e n Grönbeeh had difficulties in reading and interpreting some German glosses. On the 
Mongol elements of the Coman language, see N. Poppe, Die mongoliachen Lehnwörter im 
Komanischen, in Németh Armagam, Ankara 1962, pp . 331 — 340. L e t us refer here only 
t o some Mongol loan words in t h e vicinity of German glosses; t he German interpretat ion 
of t he Codex is followed by Grönbeeh 's translation. E.g. : aréila- «ich scheyde; einen Strei t 
beilegen»; teher (kiéi) «en reynlieh ma ' ; nett, anstandig»; elpek «óberik; tìbrig»; emegàn 
ten babe; alte Frau»; eremsi- «birumet sich; prahlen»; erkelen- «hae czar[t]; «weichlich, 
verzàrtelt sein»; keneta «gelich; plötzlich»; sergek «ein waehinde m a n ; wachsam, wach»; 
seröün (serovn; Gr. 's reading as serövün is not convincing) «kvle; kiilil»; solayay «eyn liker; 
Linkshfindler»; totyar «schade; Böses, Schaden»; udà (Gr. udaa) «no; nacheinander»; yege 
«breit; breit». Poppe ' s list fails t o include daraya «eyn greve; Oberhaupt , Gouverneur. 
Àhnl.»; qurulta «hot; Ratsversammlung; enti in: entim «miyneS selber; Eigentum.» A Cau-
casian loan word: keiene «der t (oden) hu(w) (Gr.), des toden hws (Dr.)»; «Grabhiigel ( T)». 
This word is detectable in some cognate languages of Coman: K a r a c h a y k'eiene «Fried-
hof», Balkar keéene «Gruft, Mausoleum» (see G. Schmidt , Über die kaukasischen Lehnwörter 
dea Karatschaischen in: MSFOu. LXVII , p. 468). On occasion even Grönbeeh, a well-
versed scholar, had difficulties wi th German interpretations, and th i s naturally hindered 
t h e precise indentification of t he related Coman words. Such is: feré «en kopicze». K u u n ' s 
explanation, koppizen «eructare» (p. 360) is unacceptable. It is no t impossible t h a t R a d -
loff 's interpretation ( Wb. IV, p . 199) «der Heuhaufen (?)» (s. v. ceren) is correct, since 
Balkar contains a word ceren «Garbe» (Pröhle: KSz. XV, 214). See also VI. Drimba, Quel-
quea mota comans précisés par leurs gloses allenades, in: Harvard Ukrainian Studies I I I /TV 
(1979-1980), pp . 205 — 214. B u t t h e three subsequent words of t he Codex: (p. 162; K u u n 
pip. 227 — 228) say gài «des heres teyl», kölöüt, T bölöüt «des vundes teyl», yovacà «des marc t e s 
teyl» are stili a mystery. D. Drül l ' s semantic definit ions would h a v e been of great help 
here . 
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it as a prop for their difficult work), bu t rather in their pious intention to con-
vert Comans to the Christian faith. 
So far so good. 
The seemingly firm, logical foundation of this argument, however, totters 
if we recall the paperstructure of the Codex. The first, Italian part contains 
two fascicules with 118 pages, 110 of them used by the Italians. Pp. I l l 118 
were left blank. Surprisingly, the third fascicule begins on page numbered 
119 today. On this page the Coman riddles begin, followed by the Coman texts, 
and the glosses of the Franciscan friars in Latin. This continues until page 151, 
when several pages are left blank (pp. 152, 153, 154, 155 and 158). Pages 157 
and 158 contain a few lines at the top. The last continuous Coman passage can 
be found on page 159. 
From all indications, the next five pages (160 164) were also left blank. 
I t cannot be a coincidence that the five blank pages of the second fascicule and 
the similar five pages of the third fascicule are filled up with G e r m a n glosses. 
This prompts the supposition tha t the Codex Cumanicus passed through 
three, not two hands: 1. Italian colonists; 2. Franciscan friars with a knowledge 
of Latin; and 3. clerical and (lay) persons of German origin. 
The Germans may also have been Franciscans, they may have been mis-
sionaries as well. Nevertheless, it is certain that the German glosses were the 
last items to be added to the Codex, since they take up only the pages left 
blank. This circumstance contradicts the earlier view that the religious Coman 
texts of the Latin-speaking Franciscans were written by German glossators. 
Were this true, we would inevitably come across a German glossary or some 
other evidence pointing to German origin among the clerical passages. Such, 
however, cannot be found. I t is also striking that the clerical purpose of the 
German glosses is not all that apparent either. 
In his edition of the Codex, G. Kuun amply commented on its Italian 
verses, jumping to the conclusion tha t they were written by the great Italian 
poet Petrarca, the alleged owner of the Codex. Teza did not neglect this ques-
tion either, and following Kuun's path, he deciphered several Italian verses 
which remained illegible for Kuun. His firm conviction that the poems had 
nothing to do with Petrarca was later confirmed by other Italian literary 
scholars. In a new, authentic edition these poems must be, of course, included. 
They have no bearing upon the Coman, or for that matter upon any other 
language of the Codex, but they cannot be ignored with regard to its history. 
To sum up the research to date, it can be concluded that the Codex Cu-
manicus was made up of two independent parts. The first can be called the 
«Interpreters' Book» (pp. 1 -110), and the second the «Missionaries' Book» 
(pp. 111-164). 
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The Interpreters ' Book was compiled using earlier, so far unknown, sour-
ces in one of the Italian colonies along the Black Sea. Its compiler remains un-
known. Besides Genoa, Venice also figures in its origins. The work must have 
been frequently copied at the hehe ,t of the Italian colonists, and was used by 
both Genoans and Venetians. The date of its origin is unsettled. The hypothesis 
tha t its predecessor goes back to late (perhaps mid-) 13th century, cannot be 
excluded. The date July 11th, 1303, at the very beginning of the Codex, was 
preserved in the existing copy which itself dates from around 1330. This precise 
date (July 11th, 1303) does not mark the date of writing so much as the date 
of beginning (or ending) of the copying. No copy made by an Italian in an I ta-
lian colony has come down to us. The existing copy was made in a Franciscan 
monastery around 1330. 
The predecessor of the Missionaries' Book is shrouded in even deeper 
mystery. From its original contents, only the so-called third fascicule remained 
extant headed by the Coman riddles. 
This inherited part is followed by the clerical passages used for missio-
nary purposes. I t should be stressed, however, tha t the copy of cc. 1330 was 
not suitable for missionary objectives, and most probably was not used for 
such. A letter of Pascal intimates its purpose insomuch as he states in it tha t 
the Franciscans (and other friars and tradesmen) went to Sarai to learn Co-
man.67 The 1330 copy did not yet contain the glosses. The extant copy of 1330 
might have been made in the Monastery St. John, but it might just as well 
have been written in Sarai. 
On the other hand nothing proves tha t the Missionaries' Book, dating 
from around 1340 1356, was likewise compiled in the Monastery of St. John, 
in nearly Sarai. Should this hypothesis hold ground, the question why the 
Franciscan friars of the monastery waited for over ten years to start with the 
Missionaries' Book eould not be explained. 
67
 The f r iars of the Monastery of St. John were by no means nat ive Germans ex-
clusively, since it was here tha t t he intriguing s tory of Fráter Stephen of Peterwaradin 
(a town in one-time Hungary called Pétervárad) took place. The young Franciscan publicly 
converted to Islam, but soon after regretted his step, and returned to the Christian fa i th . 
This enraged tlie Muslims, however, so they tore f r i a r Stephen apart , and burned him. 
His martyrdom was included in the histories of the Franciscan order. Pascal of Vittoria 
also relates this s tory in 1338 for his fellow friars left in the Convent of Vittoria f r o m 
Almalik (Armalec). This letter also reveals that Pascal set out f rom Tana, and arrived in 
Sarai accompanied by Greeks. His fellow missionaries went on to Urgenj (Urganth). H e 
did not join them because he wanted to learn the Coman language and Uighur script in 
the capital. His Franciscan brothers returned to their monastery f rom Urgenj , hut Pascal 
remained and preached the faith in the newly mastered language, without, as he stressed, 
an interpretor. H e had been in Sarai for over a year when the mar ty rdom of Stephen 
took place. The rest of his letter gives a somewhat vague account of his missionary acti-
vities, and of his r e tu rn to Almalik. Cf. Yule, Cathay and the Way Thither I I I , pp. 81 — 86. 
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I t seems highly likely tha t the place of origin of the Missionaries' Book 
was another, presently undetermined, monastery. In this monastery, the Per-
sian language was no longer needed (as opposed to the vicinity of Sarai), and 
what is more, a substantially different dialect of the Coman tongue was spoken. 
As was seen, this monastery was not the final resting place of the Mis-
sionaries' Book. I t went on to a third monastery operated by German friars. 
These friars also obtained the Interpreters' Book, and it was they who filled 
in the blank pages of the two books with German and Latin glosses. 
The three fascicules subsequently passed from the German Franciscans 
to the Italians again under unknown circumstances. 
Finally, the last owner of the Codex has to be mentioned. The following 
can be read on the originally blank page 156: «iste liber est de Antonio de Fi-
nale». This is followed by a verse putting the plague on anyone who tries to 
steal the book, a common inclusion in mediaeval books. G. Kuun discussed 
this curse in detail (pp. 218 219). E. Teza also touched upon it in his review 
(elucidating the abbreviations), he read malici morte non videatur in the second 
to last line. G. Kuun rightly refused the reading videatur in his Hungarian re-
sponse to the criticism (p. 11), replacing it with viduetur, the only reading 
which fits the context. The meaning of the curse confirms h im: who ever steals 
my book «shall not be deprived of the bad death (the plague shall not avoid 
him)». 
According to Kuun, it argues in favour of the Genoan origin of the I talo-
Latin part that this certain Antonio di Finale (the reading Zinale or Zinale 
adopted by Györffy is unwarrantable) came from a renowned Genoan family, 
also called di Finari or di Finar. Referring to an oral comment made by S. 
Simoni, Kuun claims that a member cf the family, Andreas eli Finale, is men-
tioned in documents of the 14th century.68 
For some reason, the Ligurian origin of the di Finale family is still used 
today as a big argument in favour of the Genoan origin of the Codex. Some-
how it has escaped the attention of researchers tha t the registration certifying 
the ownership of di Finale is on a page belonging to the thi rd fascicule of t he 
Codex, and this is the really crucial piece of evidence, it proves that the Cedex 
was no longer in the possession of Italian c( lonists, nor in the hands of the Fran-
ciscans of the Monastery of St. John, near Sarai. But it did not belong to t he 
68
 D. Drüll rei terates (pp. 131 —132) Kuun ' s arguments in f avour of the Genoan 
origin of de Finale, quoting data on the possible lamily relations f rom documents da t i ng 
f rom 1281, 1289 and 1290, edited by BrStianu: Natura l ly , the 14th century re fe i tnce 
mentioned by Kuun is not among them. Györffy gives the authentic t ex t of this remark-
able record after F ra t i (Versi italiani, p . 7): Iste liber est de ard(onio) de Ziuale (Zinale ?) 
q(ui) manet aput. Qui 8c(ri)ssit sc(ri)bat semper c(unt) do(mi)no viuat in celix arit(onius) 
no(m)i(n)e felix. Qui me furat(ur) malta m(or)te no(n) uid(u)atur n(o)n. 
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Franciscans compiling the Missionaries' Book, nor to the German Franciscans, 
who had apparently disposed of it in some way or another. According to the 
dating of the paper of the third fascicule, the Codex mus t have come into di 
Finale's possession around (or probably after) 1356, from whom strangers, 
the Venetians, obtained it , despite all t h e threats of plague. How and when 
did this happen? 
The Codex Cumanieus has not yet unveiled all its secrets . . . 
C O D E X 
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B U D A P E S T I N I 




Opus editionis totius codicis cumanici bibliothecae ad divi 
M A R C I Venetiarum sex abhinc annis a me susceptum tandem 
exequutus sum. Hoc opus sane arduum mihi etiam eo aggravavi, 
quod prolegomena, annotationes interpretationemque textuum 
cumanicorum lingua latina scribenda constitueram. Linguam 
latinam ob duas causas elegi i, quod hujus generis opera lingua 
omnibus viris doctis notissima scribi debent 2, glossae voca-
bularii cumanici in ipso codice Venetiano per vocabula latina 
explicate sunt. Te autem candide Lector ! oro atque obsecro, 
ut mihi defectus et menda sane multa et gravia styli benigne 
ignoscas. Hoc quoque bene scio nec prolegomena defectibus 
et erroribus exemta fore, nam ea procul a suppelectili biblio-
thecarum in solitudine castelli Maros-Némethiensis conscribere 
necesse habui, attamen confidenter spero me saltem in solu-
tione quarundam quaestionum arduarum proxime ad verum 
accessisse. Etiam in lectione et interpretatione vocabulorum 
textuumque cumanicorum me saepe errare haudquaquam me 
latet. 
Viris doctis A N T O N I O S C H I E F N E R , lib. baroni C A R O L O 
G E R I N G E R , CAROLO J U L I O S C H R Ö E R , O T T O N I K E L L E R , A T T I L I O 
H O R T I S , G A B R I E L I d e B Á L I N T , A N G E L O d e G U B E R N A T I S e t A R O N I 
de S Z I L Á D Y acceptas refero nonnullas observationes et indi-
cationes summi momenti, quas illi mihi roganti insigni bene-
volentia communicaverunt. Insuper doct. S C H R Ö E R mihi interpre-
tationem glossarum germanicarum hujus codicis humanissime 
suppeditavit. Denique cl. prmfecti bibliothecae , ,Marciana" viri 
summae doctrinae et humanitatis J O H A N N I S V E L U D O et ill. comitis 
C. S O R A N Z O erga me benevolentiam silentio praetermittere 
non possum. 
Ad explicandas glossas cumanicas praecipue professoris 
V Á M B É R Y vere egregio glossario éagataico, A. H I N D O G L U vocabu-
lario osmanico et G A B R I E L I S de B Á L I N T glossario Kazanico usus 
sum. Id quoque annotatum esse volo, nos in notis editionis 
glossas cumanicas praecipue osmanicis et Kazanicis comparasse, 
quia illae apud nos magis notae sunt, quam aliariim dialectorum 
formae, hae vero ad cumanicas recte explicandas maxime 
idoneae sunt. Ad formam osmanicam in hac operis parte inter-
dum non annotavimus, earn arabicae vel persicae esse originis, 
quoniam in vocabulario cumanico editioni nostrae adjuncto quae 
ad originem arabicam vel persicam spectant, locis suis anno-
tata inveniuntur, in quo glossas cumanicas praecipue cum 
óagataicis et Kazanicis comparavimus. 
Denique de multis impressionis erratis nobis graviter 
conquerendum est, quae sane longe pauciora fuissent, si nobis 
per totum illud tempus Budapestini degere licuisset. Emen-
dationem erratorum lector benevolus fine operis inveniet. Non-
nullae emendationes, quae ad lectionem interpretationemque 
glossarum codicis spectant, in vocabulario cumanico et persico 
inveniuntur. 
Dabam Maros-Némethii, Anno 1879, Kalendis Juliis. 
P R O L E G O M E N A . 
I. 
C o d e x l a t i n o - p e r s i c o - c u m a n i c u s , quem n u n c .primum e x 
integro luci p u b l i c a e damns , in c a t a l o g o c o d i c u m b i b l i o t h e c a e 
ad t e m p l u m divi MARCI V e n e t i a r u m Consilio e t labore q u o n d a m 
c e l e b e r r i m i h u j u s b i b l i o t h e c a e p r a e f e c t i A N T O N I I Z A N E T T I c o n -
scr ip to s ic breviter s ignatus es t : 
« Codex DXEIX 
in 4°, chartaceus, foliorum 62, Saeculi xiv. 
Lexicon latinum, persicum et comanicum. 
Initio legitur: 
Mccciii. die xi. Julii. » 
Z A N E T T I hanc brevem mentionem codicis in calce cata-
logi fecit, videlicet sub titulo : «Appendix codicum, qui nuper 
in parte superiori ducalis ecclesiae inventi sunt». Doctissimus 
bibliothecarius initio appendicis observat: «Ex his aliquot, quos 
scilicet asterisco signavimus, descripsit T O M A S I N U S in Biblioth. 
Ven. Mss. pag. 56. » 1 
T O M A S I N U S loco citato de hoc codice ita scripsit: 
«Alphabetum persicum, comanicum et latinum Anonymi, 
scriptu anno MCCCIII die xi Julij. Cuius libri initium est tale. 
In nomine Domini Jesu Christi etc. 
Hec sunt prima verba et nomina de litera A. 
audio mesnoem esiturmen 
audis mesnoy esitursen 
audit mesnoet esitir». 
* V. «Latina et italica D. M A R C I Bibl iotheca Codicum manu scriptorum.» 
M D C C X L I . 
C O D E X CUMANICUS. Cl 
II 
T O M A S I N U S codicem cumanicum ait a F R A N C I S C O P E T R A R -
CHA, humaniorum litterarum in Italia instauratone, serenissimae 
reipublicae Venetorum cum aliquot aliis codicibus donatum esse 
et hoc loco de pretioso dono uberius disputans enumerationem 
codicum acceptam F O R T U N A T O U L M O refert : «Codices qui ad-
huc extant è bibliotheca F R A N C I S C I P E T R A R C H / I ; , ut mihi com-
municavit D. F O R T U N A T U S U L M U S abbas cassinensis. »1 Doctis-
simus U L M U S in história monasterii S . G E O R G I I ab eo, dum in 
hoc claustro degeret, ex antiquis annalibus et documentis con-
scripta de hac re ita loquitur : 
«Era in Venezia il PETRARCA nel 1362 quando donò la 
sua libreria alla Republica ; il che scrive il S A N S O V I N O nel libro 
secondo a carte 25, dove parla della Chiesa del santo sepolcro. 
Qualche poco residuo dei libri della quale da me ricercati et 
riconosciuti per ordine degli Eccellentissimi Procuratori di San 
M A R C O F R A N C E S C O M O R E S I N I , G I R O L A M O C O R N A R O , et in parti-
colare di F R A N C E S C O M O L I N O all' hora Cassiere fu inventariato, 
e datagline la nota nel 1634. L'altra maggior parte de quali, 
per neglienza de vecchi ministri, essendo perita, darà che 
piangere a' buoni in ogni avvenire ; quando intenderano, che, 
essendo già riposti come in un sacrario per ordine buono de 
vecchi Procuratori in certo camerone sopra la chiesa di San 
M A R C O , accompagnati anco da una moltitudine di singolari 
scritture publiche, e de particulari ; è risorta quindi un' im-
mensa perdita della maggior parte di queste cose tutte ; altre 
da topi divorate, altre offese dall' humidità, in maniera tale, 
che con questa congiogendosi gran quantità di polvere : si sono 
quindi impetriti la maggior parte de i libri, e delle scritture 
stesse. Per più di dugento pezzi de' originali delle quali im-
portantissime, et al publico spettanti rimaste illese, ho io con 
somma fatica, et diligenza ricuperate, et offerte divotamente al 
Serenissimo Principe F R A N C E S C O E R I Z Z O . Tra quali vi è quella 
1
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autentica de patti nel 1 1 2 3 di D O M E N I C O M I C H E L E Doge con 
G U A R I M O N D O Patriarca di Gierusaleme, et Baroni del Regno, 
et altre non meno degne, De quali tutte, et de libri residui 
del PETRARCA ho formatone gì' Inventarij, et consegnatili l'uno 
ad medesimo Serenissimo Principe et Eccellentissimo Collegio, 
l'altro agli Eccellentissimi Procuratori bora viventi FRANCESCO 
M O L I N O , G I O . N A N I Kav re et G 1 0 . P E S A R O Kavre.» Codex ma-
nusc r ip t s F O R T U N A T I U L M I , ex quo textum hunc citavi, 
in bibliotheca D. M A R C I Venetiis asservatur.1 S A N S O V I N U S 
( F R A N C I S C U S , 1 5 2 1 — 1 5 8 6 ) , quem F O R T U N A T U S . U L M U S , loco 
citato allegai in descriptione sua Urbis Venetae de dono 
P E T R A R C H A E et de curatione librorum suorum per mandatum 
Patrum amplissimorum urbis adhibita in sequentibus ad lectorem 
refert : «Considerando quanto habbi ad esser à laude di Dio, e 
del B. MARCO Euangelista, et ad honor et fama, quello ch'è 
offerto per D. FRANCESCO P E T R A R C H A , la cui fama hoggi è ta ta 
in tutto il mondo, che non si ha in memoria di huomini, che 
fra Christiani sia stato giamai, ò sia, un Filosofo Morale, et 
un Poeta, che gli si possa paragonare, sia accettata la sua 
oblatione secondo la forma della infrascritta polizza scritta di 
sua mano. E t sia preso, che si possa spendere del Monte, per 
la casa, et habitatione sua in vita sua per modo di affitto, si 
come parerà alli Consiglieri, et Capi, ò alla maggior parte 
offerendo li Procuratori della Chiesa di S. M A R C O , far le spese 
necessarie per il luogo doue haueranno ad esser riposti, et 
consentati i suoi libri.» Ecce tenor testamenti, ad quem SAN-
SOVINUS allusiti «Desidera FRANCESCO P E T R A R C H A di hauer he-
rede il B. M A R C O Euangelista se cosi piacerà à Christo, et à 
lui, di non so quanti libretti, i quali egli possiede al presente 
ò che forse possederà. Con questo che i libri non sieno ven-
duti, ne per qual si voglia modo mal trattati, ma sieno con-
seruati in alcun luogo da esser deputato à questo effetto, il 
qual sia sicuro dal fuoco, et dalle pioggiè à honor di esso 
1
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Santo, et à memoria di esso FRANCESCO , et per consolazione, 
et commodo perpetuo degli ingegnosi, et nobili di questa Città, 
che si diletteranno di cose tali» etc.1 T O M A S I N U S in pretioso 
suo libro « P E T R A R C H A Redivivus» de diversis bibliothecis 
P E T R A R C H / E et de libris ab eo serenissimae reipublicae Venetae 
dono oblatis quaedam memoriae prodidit, quae digna sunt, ut 
hic repeterentur : «Huius vero muneris memóriám publico in 
aede S. Sepulchri monumento conservari placuit Venetiis. Plu-
res autem PETRARCHAM habuisse bibliothecas ex ipsius Episto-
lis costai. Nimirum in Valle clausa unam, quam filius custo-
dis domus, dum in Vallem latrones irruerent, translatam in 
Arcem ab impiorum furore liberavit. Alteram Parmae, quam 
sub Italici Parnassi nomine concelebrat: tertiam Veronae, in qua 
sub die xxv. Januarii Anno pestilentiae memorabili terraemotum 
praesensit. Nec Arquadae in Collibus suburbanis hac supellec-
tile destituebatur. Epistolas CICERONIS ad ATTICUM calamo 
scriptas è bibliotheca P E T R A R C H / E apud P E T R U M V I C T O R I U M 
ingentis doctrinae virum dilaudat S E B A S T I A N U S C O R R A D U S in 
Praefatione Scholiorum ad Lectorem. Ex quibus omnibus se-
lectiores Reipublicae Serenissimae donasse jam senio confectum 
credibile est. Quamquam et bona rariorum pars aliò fuerit 
distracta, è quibus Aetnam C L A U D I A N O ascriptam se vidisse 
fatetur L I L I U S G Y R A L D U S de Latinis Poetis dialogo iv. Nec ta-
men ii Codices in Bibliothecam D . MARCI repositi, sed in pe-
culiarem locum tràslati in sacrae Aedis fastigio, apud equos 
aeneos Plateam versus, ubi commissariae (ut loquuntur) scrip-
turae Procuratorum D . MARCI asservantur, propè cellam Ab-
batis JOACHIMI . Unde me in eos inquirente Illustriss. Viri et 
de re litteraria bene meriti D . B E N E D I C T I C A P E L L I Serenissimi 
F R A N O S O ERIZZI Ducis ex sorore nepotis indicio, pro summa 
ipsius vigilantia in lucem producti, inque ordinem ut licuit re-
dacti, providentia Illustrissimorum Senatorum ac D . MARCI 
Procuratorum F R A N O S O M A U R O C E N I , F R A N O S O M O L I N I The-
1
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saurarii, et JOANNIS N A N I . Immane vero in ipsos Codices sae-
vierat edax temporis calamitas eo dente, quo theatra, moles, 
urbes destruuntur. Adeo quicquid heic erat partim in pulvere 
inter manus penè collapsum, partim (dictu mirum) in saxa 
mutatum. Laudanda heic in primis egregia Cl. D . FORTUNATI 
U L M I Abbatis Cassinensis diligentia, cui Sereniss. Senatus 
decreto haec erat commissa cura, ut libellos tenebris eximeret, 
et eximium PETRARCHAE donum à temporis situ, ac tineis vin-
dicaret. Horum, quos fortuna superstites voluit, Syllabum à 
viro laudato ad me perhumaniter transmissum curiosis non 
ingratum spero. 
Missale vetustum in membranis in folio maiori, in quo non 
reperitur memoria Conceptionis B. Mariae Virginis. 
Antiplionarium geminimi fol. in membr. 
Psalterium in 8. in membr. et Breuiarium in 8. membr. 
Praecationes Missae solemncs fol. paruo, membr. 
Libri Job, et Salomonis Sapientia, Ecelesiastes, et Cantica in 
4 magno, membr. 
Prosperi Aquitani Carmina in 4. membr. 
A risto telis Opera, De Physico Audit u, De Cacio, et Mundo, 
De Meteoris, De Generatione, et de Anima. 
Virgilij Aeneis in fol. paruo, membr. 
Horatius de Arte Poetica in 4. membr. 
Parabola Magistri Arnoldi de Villa Noua scilicet Regitlae 
Generates curationis morborum factae, (ut ipse ait) ad honorem 
lllustriss. Regis Franciae D. Philippi. Itevi Canones de Podagra. 
Item Abbreuiatio Regiminis auctorum. Tabulae. Item liber de 
Conseruanda Sanitate. Abbreuiatio libri Prognosticorum ubi et de 
Crisi. Tractatus Astrologicus pro Medicis. Quae hodie ad nos 
pervenerunt omnia Lugd. impressa 1504. et alibi.1 
Compendium Medicinalis Astrologiae a Fratre Nicolao de 
1
 Hic A R N O L D U S natus est in Ville neuve (in I.anguedoc), anno 1250. Uti re-
fertur, litteris graecis, hebraicis et arabicis a juvenili aetate magna cum sollicitudine 
studium navavit. V. lib. S T R O B E L B E R G E R I «história monspeliensis» inscriptum. 
VI 
Paninica Ordinis Praedicatorum compilatimi Anno 1330. in fol. 
maiori in membrán. 
Liber Logicac Petri Hispani fol. minori in carta. 
Fratris Guidonis Respiniani Carmelitani Quaestiones de 
A nima. 
Liber de partibns Orationis, quatenus praedicamentaliter tc-
netur à Magistro Spergilo Gambcllato Papiensi compositus Anno 
131 (). fol. membr. 
Quodlibeta Aegidij. 
Alphabetum Persicum, Comanicum, et Latinum Anonymi 
scriptum Anno MCCCIII. Die xi Julii. Cuius libri initium est tale: 
In nomine Domini Jesu Christi etc. Haec sunt prima verba et 
nomina de litera A. 
Audio — Mesnoem. — Esiturmen. 
Audis — Mesnoy. — Esitursen. 
Audit — Mesnoet. — Esitir. 
Liber Marchianae Rninae qui continet bella Anni 1338. quo 
Sereniss. Reip. Venetae accessit Urbs Tarvisium. Cuius prin-
cípium est. 
Audi at aure trucem cordis pietate ruinam 
Lector, et innumeras populi quas Marchia eludes 
Commissas depressa tulit sub tempore tetro : 
Quo iuuenes tenuere Duces fulgentia sceptra. 
Finis : 
Ut placida te pace regat Rex usque supernus, 
Dum spires : Requiem tandem tibi pracstet amoenam. 
Auctoris nomen hoc disticho in calce libri exprimitur: 
Gente Ligur, L\itria Ambrosij sum fertile nomen, 
Est milii stirpsque Ceres, mea- spica est apocopata. »1  
F R A N C I S C O P E T R A R C H / E crebra in negotiis diplomaticis 
itinera et frequens cum doctissimis et summis suae aetatis viris 
litterarum commercium optimam procuraverunt occasionem bi-
bliothecam suam rarissimis cum libris augendi. Jam in juvenili 
1
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aetate graecas litteras hausit et Bononiae studiis antiquitatis 
diligenter operam dedit. H O M E R I opera, quemadmodum vates 
ipse in litteris ad N I C O L A U M S I G E R U M scriptis ait, de ultimis 
Europae finibus sibi dono oblata gratissimo et laeto animo 
accepit. Inter amicos, quos maxime coluit, nonnullos Janu-
enses habuit et nihil mirum, si ab uno eorundem codicem 
cumanicum Europae ultimis per missionaries quosdam con-
scriptum e possessione A N T O N I I de F I N A L E liguris sibi acqui-
sivit. Codicem enim nostrum cumanicum, uti pag. 156 anno-
tatur, per quosdam annos A N T O N I U S de F I N A L E possidebat, 
cujus familiam, uti mihi doctissimus vir C O R N E L I U S De S I M O N I 
archivi S. G E O R G I I secretarius perhumaniter communicavit, e 
Liguria originem duxisse constat. Utrum P E T R A R C H A codicem 
cumanicum ab ipso A N T O N I O de F I N A L E , an alio quodam e 
numero amicorum Januensium acceperit, minime liquet, sed 
unum hoc testibus adductis constat, codicem paulo post A N T O -
NIUM de F I N A L E in possessionem PETRARCH.-E pervenisse. Non 
solum testes adducti, sed ipse codex assertionem nostram di-
serte comprobat, pag. enim 127 et 137 quaedam fragmenta 
poeseos italicae reperiuntur, quorum character secundum opi-
nionem nonnullorum virorum doctorum italicorum , inprimis 
A T T I L I I I I O R T I S bibliothecae Tergestinae clarissimi praefecti ma-
gnani cum P E T R A R C H . E manuscriptis autographis similitudinem 
prae se fert. Sed non solum character scripturae, verum mo-
dus partes orationis contrahendi, orthographia et vocabula ipsa 
auctorem fragmentorum magna cum probabilitate P E T R A R C H A M 
fuisse demonstrant, eandem enim contractionem et orthogra-
pbiam in his fragmentis observamus, quae in autographis cele-
berrimi vatis, e. g. in codice vaticano LIV occurrunt. Denotatio 
litterae i per y in vocabulo may primi fragmenti et in costey et 
sayta secundi optimer espondet scriptioni ymaginar, ymagine co-
dicis praedicti autopraphi1 et contractio larcho secundi frag-
menti etiam in codice vaticano saepenumero reperitur. Larcho 
1
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de la sayta nostri secundi fraginenti piane stilum poeticum 
clarissimi vatis redolet. Hic tamen annoto, in cod. vaticano 
constanter saetta occurrere, sed hoc quantum video, nihil impe-
dii quominus P E T R A R C H A in suo fraginento formanti antiquiorem 
scribere potuisset, scimus enim poetas omni tempore contra 
praecepta auctoris epistolae «de arte poetica» nonnunquam 
formas obsoletas adhibuisse. 
Mirari non desino doctissimum abbatem J O S E P H U M V A L E N T I -
NELLI, qui per multos annos bibliothecae ad templum D. M A R C I 
Venetiis summa cum laude praesedit, contra auctoritatem FOR-
TUNATI U L M I et T O M A S I N I , qui a m b o res litterarias serenissimae 
reipublicae Venetae optime noverunt, in dubium vocare collectio-
nem librorum a P E T R A R C H A reipublicae dono oblatam Venetias 
unquam pervenisse.1 Optime scimus, P O G G I U M * de libris P E T R A R -
CHAE asserere eos «post eius mortem partim divenditos partim 
pluribus distributes fuisse», sed etiam hoc notum est P E T R A R -
CHAM post annum 1362, quum libros suos serenissimae reipu-
blicae donavisset, usque ad mortem xii annos vixisse, quo longo 
tempore clarissimum vatem suam collectionem continuasse et 
talibus quoque codicibus auxisse, quorum anteriora exemplaria 
serenis. reipublicae donaverat, credibile est. Assertio P O G G I I 
certe ad libros a P E T R A R C H A paulo ante mortem acquisitos 
spectat, de quibus possessor adhuc non disposuit. Si P E T R A R C H A 
anno 1370, quum extremum voluntatis documentum exhibuit, 
bibliothecae serenissimae reipublicae donatae causa inquieto 
fuisset animo, certe indubiam hac in re expressisset volun-
tatem, in hoc enim documento, de omnibus rebus, quae ei 
tunc curae fuerunt, diserte disposuit. L E I B N I T I U S (1646—1716) 
optime novit, codicem cumanicum P E T R A R C H / E in bibhotheca 
D. M A R C I superesse et de hac re ita scripsit: «Vidi catalogum 
Librorum P E T R A R C H A E , ubi inter alios Libros conspiciebatur 
Dictionarium Lingvae Cumanae, sed in hoc indagando frustra 
1
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laboravi.»1 Maxime interesset scire, quemnam viderit L E I B N I T I U S 
catalogum, utrum brevem T O M A S I N I conscriptionem librorum 
P E T R A R C H A E , an aliam uberiorem. Mihi hoc ultimum probabilius 
videtur, nam L E I B N I T I U S explicate «catalogum» scripsit. Alio 
loco2 portentosas polyhistor addidit: «Semper mihi suspicio fuit, 
posse in aliquibus Daciae angulis aliquas superesse reliquias 
Lingvae Cumanae. Nam Cumanos saeculo xin. Rex Hunga-
rorum recepit, habitationemque iis concessit ; etsi postea, quum 
bellum Tartaricum ingrueret, pro maxima parte fuerint deleti. 
Cumani autem videtur se se ab Hungaricis Ditionibus-ad Pontum 
Euxinum porrexisse. » Spes L E I B N I T I I dubitanter expressa LV 
annis post mortem ejus ad exitum venit. Quum enim legatio Cu-
manorum et Jazygum ex Hungaria Viennae coram regina MARIA 
T H E R E S I A adfuisset, A D A M U S K O L L A R I U S , vir in linguis orientalibus 
versatus, invitans legatos, domi ab uno eorum, S T E P H A N O V A R R O N E , 
orationem dominicam in lingua cumanica audivit; K O L L A R I U S lin-
guae turcicae peritus illieo idioma orationis, turcicae originis esse 
agnovit et de hac re O L A H U M , T H U N M A N N U M et alios certos 
fecit. T H U N M A N N U S in «Actis societatis Jablonovianae » de reli-
quiis linguae cumanicae in Hungaria disputans annotavit, ulti-
mum linguae cumanicae gnarum in Hungaria eundem S T E P H A -
NUM V A R R O N E M fuisse, a quo K O L L A R I U S orationem dominicam 
cumanicam audivit, addiditque sermonem cumanicum cum 
morte V A R R O N I S interiisse.3 V A R R Ó certe orationem dominicam 
et alias quoque preces breves cumanicas memoria tenuit, sed 
id quod T H U N M A N N U S dixit, cum linguae cumanicae peritum 
fuisse, argumentis confirmari non potest, immo peritia VARRONIS 
in lingua cumanica praeter orationem dominicam angustis salu-
tationum cancellis circumscripta fuisse videtur. Post L E I B N I T I U M 
noster C O R N I D E S fuit primus, qui codicem cumanicum Mar-
cianae in memóriám doctorum reduxit eum in sequentibus 
1
 G O T H O F R E D I G U I L L E L M I L E I B N I T I I , Opera omnia. Genevae, 1768. 40 Tom. 
VI. Pars 2. Pag. 188. 
2
 Tom. V . Pag. 224. 
3 Lipsiae, 1774. 4-to. Tom. IV. Pag. 188. 
breviter ita describens : «Decennium circumactum est,1 exquo 
Venetiis in comitatu 111. D. J O S E P H I e S. R. J . Comitibus 
T E L E K I de Szék etc. Heri Mecaenatisque mei indulgentissimi 
fuerim versatus. In Bibliotheca S. M A R C I offendi Codicem Ms. 
in 4- to hoc modo signatum : Codex DXLIX Arm. E. i . Prima 
Codicis pagina his verbis erat inscripta 
M C C C ° I I I ° die xi Julij 
In nne Dni nri ihu Xpt et Beatae Virginis Mariae Matris 
ejus et omnium Sanctorum et Sanctarum Dei Amen. 
Ad honorem Dei et Beati Johannis Evangelistae. In hoc 
Libro continentur Persicum et Cumanicum Alphabetum. 
Haec sunt Verba et nomina de littera A. 
Cumanica Turcico Tartarica 
Mesnoem esiturmen — mesmu — audio, audivi 
Esitu'rmen — isidurum — audio 
etc. usque ad vocem Atlan — atlan — equità». 
C o r n i d e s , uti ex his paucis excerptis videri potest, formás 
quoque persicas, saltern primam vocabularii formam persicam 
et ejus conjugationem pro cumanicis habuit, mesnoem enim juxta 
esiturmen sribens earn quoque formam sub inscriptione «cuma-
nica» collocavit et cum forma turcico-tartarica mesmu (sic!) 
comparavit. Pro forma aoristi secundae personae esitursen perpe-
ram esiturrsem (cum m in fine) sripsit super vocalem u nescio 
quam ob rem e apponens et cum prima persona aoristi loco 
formae ture. or. isitirmen vel esetirmen formam imaginariam isidu-
rum comparavit, in qua scribendi ratione etiam hunc errorem 
commisit, ut pro tenui mediam consonam scriberet. Paulo longiori 
temporis intervallo C o r n i d e s certo codicem attentius perspe-
xisset et non dubito, etiam de secunda ejus parte docte, uti 
solebat, disputavisset ! Haec pauca excerpta et quaedam alia in 
dissertatione sua manuscripta '<Commentatiuncula Hist. Cri-
tica de Cumanis»2 inseruit, quae initio hujus seculi in domo 
1
 anno 1770. 
2
 §. 14. III. 
XI 
viduae comitis J O S E P H I T E L E K I in pago SZIRÁK asservata erat. 
Illustris cultor litterarum hungaricarum ARANKA commentatiun-
culam praedictam vidit et ex hoc fonte P E T R O H O R V Á T egregio 
historico ah eo de hac re sollicitus excerptorum saltern initium 
communicavit. Facere non possum, quin quaedam ex littera 
D A N I E L I S C O R N I D E S ad doctiss. G E O R G I U M de P R A Y (Vindo-
bonae, d. 14 Fehr . 1773) hoc loco inseram : «Egregia plane 
sunt, et reconditae eruditionis, quae de Chunis Cumanisque 
mecum communicasti. Qua in re, quod mihi sis gratificatus, 
multum T I B I debet. Haud pauca eorum, quae disputas doc-
tissime, in usum meum convertere potero, quamquam in non-
nullis a Te dissentiam. Non vacat nunc vagari longius, om-
niaque monumenta abs TE allata discutere sigillatim : quare 
perhreviter summa tantum attingam capita. Chunos sub S. 
LADISLAO COLOMANNOQUE, et Cumanos sub BELA IV sequutisque 
Regibus, unam omnino eandemque gentem esse, firmiter mihi 
persuadeo. Illi cum A R P A D E in Pannoniam illapsi, Valachiam, 
Provinciám Temesiensem, orientalemque Transilvaniae oram, 
obtinuere : hi, anno 1221 in Moldáviám, exactoque vicennio, 
anno nempe 1241 ex Moldavia in Hungáriám immigrarunt. 
Scio, Russicos annales Makarienses tradere, adscitos ab 
OSKOLDO et D I R O , duobus Waraegis, in societatem armorum 
Cumanos quoque; sed Cumanos cos diserte vocant Russos, quod 
mihi non videtur verosimile. Quae porro de Cumanis eiusdem 
cum Chazarorum gente, originis, addis, perbclle quidem cum 
Systemate Schlözeriano consentiunt; mihi tamen, fateor, non 
arrident usquequaque. Chazaros non inficior Magyarorum 
cognatos fuisse, nec linguae inter utrosque, nisi forte Dialecti, 
intercessisse discrimen, puto ; Cumanos tamen Chazaris accen-
sendos esse, vehementer ambigo. Meas dubitandi rationes T I B I 
alia opportunitate, si jusseris, edisseram. Nomen Chazaricae 
urbis S A R C H E L existimo Graecis detortum esse ex Szár-hely, 
quod alburn locum sonat.1 Szár enim obsoletum vocabulum 
1
 Apud C O N S T A M I I N U M P O R P H Y R O G E N I T U M IARPOV ŐJKÍTSOV. VOX sang, sari, sara 
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Hungaricum est, album notans ; quod da re ostendere possem, 
si ferret id institutum meum. Evanuit huius vocabuli usus, nec 
nisi in voce composita szár-lábií superest, quod de equis albos 
pedes habentibus hodieque usurpatur . D E L I S L I U S Sarchel illud 
Constantini urbi BIELOGROD adapta t ; ego malim BIELAWECZ 
substituere. Nitor autem auctoritate Nestoris, qui civitatem 
BIELAWECZ diserte Chazaris attribuii. Rubruquisium, Plancar-
pinum, Vincentium Bellovacensem, Bacconem, Haitonum legi ; 
hi tamen Cumanos, si quid mihi cernere datur, sollicite a Ga-
zaris, hoc est Chazaris, distinguunt. 
Quae de lingua Cumanorum Hungarica disputas, elegantia 
sunt, miroque excogitata ingenio; mihi tamen non satisfaciunt. 
Diuersum enim Cumanorum fuisse sermonem a Hungarico, 
praeter Rogerium, alia quoque eius aetatis monumenta loquun-
tur. Possem omnino nubem testium proferre, qui uno ore Cu-
rnanos perhibent Tartaros Kipzacos fuisse, linguamque Cuma-
nicam Tartaricae Dialectum ; certiori tamen utar argumento, 
planeque tali, quod vim afferai. Triennio abhinc incidi Vene-
tiis in Bibliotheca S. Marci in Codicem Ms. in 4to, anno 1301 
(sic!), si bene memini, exaratum, atque linguae Cumanicae 
Vocabularium, vocumque Cumanicarum Declinationes Coniuga-
tionesque tradentem. Ex indultu CI. Antonii Zanetti, Biblio-
thecae Praefecti, exscripsi ex eo codice vocabula bene multa, 
et aliqua Declinationum Coniugationumque Paradigmata, com-
perique, linguam Cumanicam a Hungarica, Slavonica, Germa-
nica, caeterisque linguis Europaeis toto coelo diffei;e. At quo-
niam aduersaria ilia mea in Transilvania reliqui, specimen 
linguae Cumanicae ex meis aduersariis deponere nunc non 
possum. Opportune tamen accidit, ut a celeb. Kollario accipe-
rem his diebus Orationem Dominicam veteris linguae cumani-
cae, sibi a viro quodam inter Cumanos spectatissimo submis-
sam, prout ea in scholis Cumanicis hodieque memoriae caussa 
in diversis dialectis turcicis flavum signiticat (cf. hungaricum sárga). Quod ad for-
mám kel, cf. mongolicum ger «domus», «familia», hungaricum hely «locus», turci-
cum „il" «regio». Editor. 
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recitari a pueris solet. Voces plerasque ex Turcico Tartarico-
que mihi commode explicuit C I . K O L L A R I U S , ut est harum lin-
guarum peritissimus. Initium ita habet : Bczdm attamdsz kenzc 
kiktc etc. quod significai : Pater noster, qui es in coelis etc. 
De Chunis Ptolomaei nihil habeo quod dicam. Hvxos pro 
Chunis esse ab aliquibus repositos, inde factum puto, quod 
Librarii nonnulli elementum asperum eh, in spiritum lenem h 
transmutantes, H U N I pro C H U N I scripserint et ex eo ftìw. pos-
tea factum, facili admodum aberratione. Praecipuus Codex 
Ms. Graecus Ptolemaei inembranaceus, e Bibliotheca Matthiae 
Corvini Regis in Augustam translatus, qui inter Codices grae-
cos Mstos Históriáé profanae Numero i-m u s es t , quemque 
dedita opera inspexi, diserte habet: yoóvot.» Litterae C O R X I D I S 
ad G E O R G I U M de PRAY, quae copiosum eruditionis fontem oc-
cludimi, in bibliotheca universitatis regiae Budapestinensis as-
servantur et jam din futurum eorum eilitorem expectant. 
Principissa K O L T Z O F F M A S S A L S K Y , filia principis M I C H U . L I S 
G H I K A (Dora d'Istria), femina omni laude dignissima, cujus 
nescio utrum ingenii aciem an doctrinae magis admirer uberta-
tem, in dissertatione, quam inscripsit «Russes et Mongols» 
codicis nostri praestantia optime intellecta haec verba edidit : 
« Un vocabulaire persan-latin-kouman, qui existe à la MARCIANA 
de Venise, prouve que les Kournans parlaient un dialecte ture ; 
mais on est porté à croire que chez eux le sang ture était 
mélangé de sang ougrien» (vid. « Revue des deux Mondes», 
15. Februarii, 1872). 
Antequam primum prolegomenorum capitulum absolvam, 
de exteriori codicis habitu, foliorum numero et signatura dicam. 
A N T O N I U S Z A N E T T U S in catalogo bibliothecae divi M A R C I codi-
cem cumanicum ait 62 foliis constare, sed in hac re clarissi-
mus praefectus haud recte vidit, nam totus codex foliis 82, 
videlicet paginis 164 constat. Recentiori tempore codici liga-
turam corroborandi causa duo adhuc folia vacua affixerunt. 
Ligatura codicis coriacea praecedentis seculi opus esse videtur. 
Stemma serenissimae reipublicae Venetae super adversam et 
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aversam cooperimenti partem in colio ipso impressimi cernitur 
et super primi folii adversam et ultimi folii aversam stigma 
bibliothecae nationalis Parisiensis (« Bibliothèque nationale») 
videri potest. Imperátor enim N A P O L E O N U S primus hunc quoque 
codicem cum aliis thesauris bibliothecae D. MARCI Parisios 
transportari jussit, unde post aliquot lustra Venetiis tandem 
restitutus fuerat. 
Ecce praesens Codicis signatura: 
D X L I X . 
Arm. Lxxxv. 
C. 8° 
C O R N I D E S , uti vidimus, paulo diversam Cod. signaturam 
dedit, scilicet: 
D X L I X . 
Arm. E. i. 
Inde perspicimus, codicem nostrum post ejus felicem res-
titutionem bibliothecae D . M A R C I in alio armario reconditum 
fuisse, quare quum anno 1873 praefectus bibliothecae ejus tem-
poris doctissimus abbas V A L E N T I N E L L U S codicem mei gratia ope 
antiquioris signaturae perquireret, eum reperire difficulter potuit. 
Sub praesenti praefectura viri summae doctrinae et humanita-
tis, clarissimi J. V E L U D O novus codicum orientalium catalogus 
auspicatissimum exordium cepit et spes nos tenet, novum ilium 
catalogum jam in proxima expositione Parisiis in conspectum 
vulgi datum iri. 
II . 
J U L I U S K L A P R O T H U S (1783, f 1835), vir in vastissimo dominio 
linguarum orientalium extensae eruditionis, cujus sane multos 
et graves errores aetas nostra detexit et ad emendationem eorum 
studiose animum instituit, sed cujus vere conspicua merita grata 
nondum memoria praedicavit, cum editione glossarli cumanici 
statum quarumdam quaestionum historicarum et philologicarum 
multum promovit. Vir summae eruditionis G U I L L E L M U S S C H O T T U S 
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in dissertatione sua «de Uiguris» KLAPROTHUM defectuosam 
notionem linguae persicae et dialectorum turcicarum habuisse 
perspicue comprobans quaedam suae versionis ex hisce Unguis 
specimina adduxit. KLAPROTHUS celeberrimum ABULGHASIUM 
germanice interpretatus formam ^ b - ^ b « universitas eorum» 
^ x ^ b « pars eorum » legit et ita interpretatus est atque sequen-
tem ejusdem auctoris textum (Jj^-bl ^byCco ^jJJi^.l ^Sa 
^JJOJBJ.T^JB» ^ à S «postea decern tribus uiguricae virum MAN-
GUTEJ appellatum (sibi) in principem elegerunt» perperam hoc 
modo vertit : «On-Uigures ex ipsorum genere heroem MANGUTATI 
principem fecerunt» etc. Doctissimus SCHOTTUS et hoc KLAPROTHO 
exprobrat, eum notissimas voces persicas et arabicas bazàr 
«mercatus», sagird «discipulus», beden «corpus», chazine «the-
saurus», taife «familia» pro turcicis vel tartaricis habuisse.1 
Quid multa? Plurimas enim in hoc capitulo habebimus 
opportunitates KLAPROTHI vitiosas lectiones et falsas interpre-
tationes digito demonstrandi, namque certo linguae persicae et 
turcicae peritus paginas vocabularii a KLAPROTHO editi perle-
gens eas maximopere mendosas reperiet. Etiamsi lector codicem 
originalem sub oculis non habeat, tamen editionem illam men-
dosam esse facile observabit. Nihilominus nos editori gratias 
referre aequum est, ille enim cum hoc suo opere quaestionem 
linguae cumanicae tandem resolvit et attentionem nonnullorum 
virorum doctorum in codicem nostrum studiumque linguae cuma-
nicae convertit. 
KLAPROTHUS , uti ipse refert in prooemio editionis suae,2  
librum TOMASINI ePetrarcha redivivus» inscriptum obiter adspi-
ciens in titulum codicis cumanici «Alphabetum persicum, coma-
nicum et latinum» forte incidit atque statim affectus desiderio 
codicis amicum suum SALVI Venetiis per epistolam adivit eum 
sollicite rogans, ut sibi copiam vocabularii quam primum Pari-
sios mittat. SALVI postulato lubenter indulguit et copiam per 
1
 V. «Zur Uigurenfrage» von W . S C H O T T . Berlin, 1874. 
2
 Mémoires relatifs a l'Asie, nontenant des recherches historiques et philolo-
giques sur les peuples de l'Orient, par M. J. K L A P R O T H . T . III. Paris, 1828. 
XVI 
amanuensem quendam confici curavit, eamque anno 1824 
K l a p r o t h o misit. Habét haec res admirationem ! K l a p r o t h u s 
copiam optimam esse existimavit et de hac re in prooemio 
praedicto ita scripsit : « M . S a l v i eut la bonté de s'adresser à 
un des bibliothécaires de Venise, et de le prier de rechercher le 
manuscrit, et d'en fairé tirer une copie. Ce savant, dont j'ignore 
malheureusement le nom, s'est acquitté de cette commission 
avec une grande exactitude, et je recus la copie de ce monument 
précieux au mois de novembre 1824.»1 Quicunque studia linguae 
persicae et turcicae leviter tantum attigit, copiam K l a p r o t h i , 
qualem ex ejus editione «novimus, certe pro mendosa habebit, 
etenim in multas incidet formas, quae naturae et indoli harum 
linguarum neutiquam respondent. Nemo est, qui codicem cuma-
nicum a missionariis extraneis conscriptum absque mendis esse 
existimet, at editio K l a p r o t h i talia quoque menda continet, 
que copistam ignarum linguae persicae et turcicae evidenter 
ostendunt, pars enim magna eorum non tantum ad orthogra-
phiam refertur, in qua saepenumero scriptores codicis a genuino 
pronunciatu multum aberraverunt, sed dubio procul imperitiam 
putam arguit. Impossibile est credere omnia haec menda 
solum lapsu calami orta fuisse, quamobrem mirari non desino, 
K l a p r o t h u m in lingua persica et turcica ad suscipiendam editio-
nem huj us generis satis versatimi copiam suam bonam et correctam 
existimasse, pariter miror lectiones quasdam vitiosas, quas facile 
emendare posset, non emendasse et alias, quas emendare vellet, 
ad genuinam formam reducere nequaquam potuisse. Ceterum 
codex etiam talia menda continet, quae nec peritissimus ser-
monis persici et turcici, si ope ex'emplarii originális destitutes 
sit, concinne emendare possit. Codex noster in parte sua turcica 
dialectum cumanicam ostentai et ideo nonnullas proprietates 
continet, quas solum is noverit, qui totum codicem diligenter 
perscrutatus sit. K l a p r o t h u s , uti notum est, codicem cuma-
nicum originalem nunquam sub oculis habuit et de secunda 
1
 p . 120. 
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ejus parte, in qua quidam longiores textus cumanici continentur, 
nihil novit, quamobrem in iis saltern rebus, quae a cognitione 
proprietatum dialecti pendent, quodammodo excusari potest. Vir 
in litteris orientalibus summae eruditionis, clarissimus OTTO 
BLAU , qui studiis turcicis cum pubhcatione grammaticae et tex-
tuum dialecti bosniacae novos fontes aperuit , paulo ante quasdam 
formas vocabularii a KLAPROTHO editi procul a codice originali 
solo subsidio conspicuae doctrinae in sua dissertatione «de stirpe 
et lingua Cumanorum » emendare constituit. Et in hac quidem 
re pars tentaminis successit, veruntamen quaedam* codicis voca-
bula ipse doctissjmus BLAU ad genuinam formam cumanicam, 
qualem in codice videmus, reducere minime potuit. BLAU for-
mas a KLAPROTHO editas munurmen, mcninumdem, mungili «bah 
neo aliquid», «balneavi», «balnea» in codice originali ita scriptas 
existimans eas cum verbo chivaico manmak «humectare» com-
paravit, sed quod BLAU scire non potuit, in codice loco earum 
haece formae iuunurmen, ìuundim et iuungul leguntur, quae 
manifesto cum nomine adj . turcico orientali jokum, jogum (jo-
vunt, jum) etc. «mollis, e» consentiunt, cf. uiguricum junmak pro 
jukinmak, juvìnmak «se lavare» et cagataicum jumak «lavare».1 
BLAU formam a KLAPROTHO editam usetarmcn a r a d i c e l i deri-
vatati! dicit, sed in codice originali us ctarmen, us etlim, us et 
legitur, quae formae non derivatione, immo compositione ortae 
sunt et conjugationem verbi persici f i «madificare» optime 
interpretantur j «madidum facere»). BLAU locutionem 
congni adirgamach cum e cini adarmak comparavit, at codex for-
mam acirgamach habet, idem formas a KLAPROTHO editas cor-
dimi, corgil ad analogiam bosniaci kovmak in cordimi, covgil emen-
davit, at codex originális formas coydiim, coygil exhibet. BLAU 
formam a KLAPROTHO editam orlas in otlas emendavit, at codex 
formam orlas habet, quae verbo turcico or. JLo^jl «ascen-
dere» optime explicatur. Formam a KLAPROTHO editam colmac 
1
 V. «Monumenta uigurica» doctissimi VÁMBÉRY (Innsbruck, 1870), pag. 248 
et ejusdem glossarium cagataicum (I.ipsiae, 1867). 
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B L A U cum ture. or. «armilla» comparavit, at codex culmac 
habet, cujus vocis significatio in columna latina v. « beffa» ex-
plicatur, «beffa» vero apud Du C A N G I U M jocum significai, qua-
mobrem forma cum. culmac cum kazanico kölkö eandem habet 
significationem. B L A U secundum K L A P R O T H U M vocem cum addu-
cit, sed in codice originali cu reperitili". In codice non «stupas», 
sed stupa s., id est stupa sctae legitur. B L A U editionem K L A -
PROTHI sub oculis habens formam cumanicam tcriton v. latinae 
«foratura» respondere existimavit, at in columna latina codicis 
ei «penna» respondet, quae vox in latinitate medii aevi «pel-
lem» significabat. Alias formas mendosas B L A U quamquam 
pretiosissimo codice originali destitutus, tamen optime emendavit 
et in hac quoque re clarissimum admirabilis eruditionis speci-
men dedit. In editione K L A P R O T H I locus quarundam vocum 
permutatus est, ita pag. 227 voces chamir, etmac, chirda in 
sequenti ordine apparent : 
ard. « farina ». 
« pasta ». 
« panis ». 







Doct. B L A U rectum ordinem, qualem in codice reperimus, in 
sequentibus optime rcposuit : 
« pasta » 
« panis » 
« turta » 
Ecce ordo codicis : 
« farina » 
«pasta» ard 
«panis» nan, ard 
«turta» turt 
« fugatia » 
B L A U formas mendosas editionis K L A P R O T H I algerle, etliindu, 
bamsac in algesli, echi/idi, basmac correxit et revera codex algesli, 
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B L A U in dissertatione1 praedicta id tantum agere instituit, 
ut conspicuum editionis K L A P R O T H I emendandae quodammodo 
exemplum statueret, non totum vocabularium a KLAPROTHO edi-
tum, sed partem tantummodo tractavit , eamque non solum 
emendare, sed etiam cum respondentibus formis dialectorum 
turcicarum comparare consituit et in hac re de originibus nun-
nullarum glossar lira cumanicarum totaque etymologia dialecto-
rum turcicarum eximiam meruit laudem. Nunc vidimus, quid 
vir dialectorum turcicarum peritissimus, etsi codice originali 
desti tutus erat, solo ingenii et eruditionis subsidio perficere 
potuerit, et jam nunc videamus, quomodo K L A P R O T H U S , qui 
codicem illuni non magis qua.m B L A U inspexerat, institutum 
suum ad exitum perduxerit. Comparemus igitur primam editionis 
K L A P R O T H I paginam cum codice originali ! Antequam initium 
editionis K L A P R O T H I producamus, inscriptionemcodicis originális 
comparationis causa hie apponemus. Ecce initium : 
« MCCCII I die XI luly 
In noie dnj Nri ihu yr et Bte Vigis Marie Mats ei et 
omium Scor et Scar dei Amen. 
Ad honorem dei et Bti Johis euangeliste. 
In hoc libro cotientur prsicum et comaicum p alfabetum: 
Idee sunt Velia et noia de lita. A. » Vocabularium a KLA-
PROTHO editum ita incipit : 
« MCCCIII die XI. Julii 
In nomine Domini nostri Jesu Christi, et beatae Virginis 
Matris ejus Mariae et omnium sanctorum et sanctarum Dei. 
Amen. 
Ad honorem Dei et sancii Joannis evangelistae. 
In hoc libro continentur persianum, comanicum per alpha-
bet uni. 
Haec sunt verba et nomina de littera A.» Itaque jam ipsa 
inscriptio glossarii in editione KLAPROTHI codici parum respon-
1
 « Ueber Volksthum und Sprache dur Kumanen». '/.. d. 1). M. G. Turn. XXIX. 
Pag. 5 5 6 - 5 8 7 . 
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det. In pag. prima editionis formae sequentes a respondentibus 
codicis discrepant: i . mesnoti pro niesnoit 2. esiturmen pro czi-
turmen 3. csiturscm pro csiturscn 4. esitir pro esitar. In pagina 
secunda haece formae discrepant : 
Sed haec discrepanza plerumcpie orthographiam attinet. 
Nunc videamus exempli gratia quasdam formás, quae apud 
K L A P R O T H U M plane aliter seriptae reperiuntur, quam in codice 
leguntur. In capitulo codicis «bee süt tempora» voci latinae 
«prima» apud K L A P R O T H U M forma A octi respondet, at codex 
as oeti habét, id est j i l , proprie «tempus edendi», —- formis 
ethindu chiude apud K L A P R O T H U M in cod. cchindu. chiuda, id est 
^ j o j b l , IjuaT respondet («postmeridies»), cf. «pars poste-
rior», «postea», — v. heft editionis K. in cod. jeti (cf. hunga-
ricum hét «septem», «hebdomas»), — ayda editionis K. in cod. 
ay na, — apec ay K L A P K O T H I in cod. as uc ay respondet. In capi-
tulo «Noia rer que ptinét Deo et ad suiendü ey» sequentibus 
formis editionis K L A P K O T H I al gerle, ima, barxlic, tengri soilmachig, 
ycrar bemiac, vel yalbarmac, juldurs in codice originali algesli, 
öntad (cf. kazanicum ömöl «spes», persicum «Vyot), baxlic, tengri 
soumacligu, yasuc aytmac yrar bermac, oro yalbarmac (id est: 
«oratio» yalbarmac), juldus respondent. K L A P K O T H U S , uti vidi-
mus, nonnunquam rectum vocabulorum ordinem invertii, tametsi 
ordinem glossarum persicarum et turcicarum ad normam inter-
pre ta t ions latinae dirigere potuisset. Glossarum germanicarum 
unam partem K L A P K O T H U S haud recte intellexit, alteram ne 
edidit quidem, ita loco ich sye, ich sey «culo», «culavi» mon-
struosas formas idjsye, idjsey, loco volbrenguge « perfectio » vel 
bregunge scripsit syllabam vol conjunctionem disjunctivam linguae 
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latináé «vel» existimans. In editionc K L A P R O T H I hae glossae 
germanicae plane desiderantur : i . pag. 158 (post gerundium 
byenip biip) schrckin (.- de) «tripudians», cf. verbum germ. med. 
ae. sclircckin «salire» 2. pag. 234 ich taste 3. pag. 236 (juxta 
formám koymic, apud K L A P R O T H U M koynnc) der ars beyn 4. pag. 
254 ich. Amanuensis K L A P R O T H I non solum glossas praedictas 
germanica?, sed etiam baud paucas voces persicas, cumanicas, 
latinas conscribere omisit, ita in capitulo adverbiorum sequen-
tes formae editioni K L A P R O T H I plane desunt : 1. «brevitcr», xii, 
tci'clap 2. hess 3. kimningtur 4. «cotidianum» kundegi 5. erta 
rakta 6. ccuh («dulciter») 7. saarlap 8. kopgadcyri («diu», cf. 
turcum or. «multum») 9. yniusak 10. a nig ucun 11. jalgan-
lap («false») 12. ourum ul ournla («furtive») 13. berklep («firmi-
ter») 14. katirap («fortiter») 15. ví cö mi ha lii (« fideliter») 16. auìir-
sìbile 1 horn ... (cf. vocem arabicam hiinnet «honorifìce») 17. kicsi 
congulu bile (« humiliter») 18. ,,h"ca", mere ul uanay, uay 19. vi 
jmdi 20. ul jana («iterum») 21 i. m. (id est «in medio») ekinig 
katnig barassinda « inter» (id est «in medio duorum laterum») 
22. «nunquam», gharghix, hifrchis hcrgys. In editione K L A P R O T H I 
non solum voces, sed etiam nonnullae dictiones breves latinae 
et cumanicae desiderantur, e. g. 1. pag. 175: «homo letae cum 
h deo famulae» (id est «homo letare cum homine eleo famil-
iare», in (jua dictione loco formarum deponentium formae verbi 
activae usurpantur) 2. pag. 193: «induas bracam tuam» conce-
kit gni kijgil 3. pag. 194 : bit kiese citi (.-cini ) k(,)r(y )f bulgac bold( i) 
« (hic) homo (qui) depravatus fastidiosus est» 4. pag. 195: «qs 
fet» kim sasir 5. ultima pagina vocabularii « d diìs ps (ns) here-
ditatis tue fac alias», id est «dominus Deus participes nos 
hereditatis tuae fac alias . . . .». Voces notissimas turcicas 
K L A P R O T H U S aliquando pro persicis vel arabicis habet, ita vocem 
turcicam jarli « pauper» cum arabico et adverbium terc «cito» 
(cf. cagataicum link, kazanicum terc) cum vogulico torka, finn. 
terwekh comparavit ; est operae pretium, ut K L A P R O T H I hanc 
ultimam comparationem cum ipsius verbis annotemus: «la racine 
de ce mot se retrouve dans le mongol tourgen, dans le yakoute 
X X I I 
turgnac, clans le vogoul de Verkhotourie torka, dans le finnois-
carélien tcrwckh, et dans le cornevalis stirk» (pag. 192). Ecce 
audacem comparationem ! K L A P R O T H U S dialectis linguae cuma-
nicae affinibus omissis ea procul quaerit, quae prope reperire 
poterai. Ex magna falsarum comparationum abundantia paucas 
tantum producemus 1. formam turlij K L A P R O T H U S pag. 157 
editionis suae, quam falso turhj edidit, cum arabico com-
paravit, at cadem ipsa vox etiam in diversis dialectis turcicis 
usurpatur, ita in dialecto ture, occidentali sub forma dürlii et 
genuinae oríginis turcicae esse videtur, radix enim tor, tör in 
dialectis turcicis proprie formam significai, e. g. yyi ^ «qualis, 
e», cf. mongolicum törö «consvetudo», «lex», proprie «modus 
vivendi», -— manguicum doro «via», « regula», «ordo», «con-
svetudo», «lex» et «ritus»,1 — hungaricum törvény «lex» 2. KLA-
P R O T H U S voccm turcicam jagi «pugna» e lingua persica deprom-
tam dicit, at vox «pugna» in lingua Persarum «ìIàs- et non jagi 
sonat, jagc vero cumanicum optime cum uigurico jak'ilamak 
«hostile esse» convenit, nimirum originem a voce ,jjóÌj «prope» 
sumsit 3. K L A P R O T H U S paginis 165, 166 editionis suae vocem 
cumanicam techsir cum arabico WO-ÌJ (quod perperam toghiìr 
transcripsit) comparavit, at haec forma cum verbo turcico 
orientali tekismàk comparanda erat 4. vocem mogli or «sigili uni» 
cum arab Syü «liquatum aurum argentumve et pars ejus» contulit, 
at vox nioghor voci respondet, quae in dialectn osmanica sigil-
lum significat, cf. i v . 7-8-'° v- 13*75' 7-6* «sigillare» 
et osmanicum viLJ^x! idem, ylyfr* «sigillatum» 5. cumanicum 
nenia cum arab contulit, at vero cum ture orientali 
«res» conferre debebat, v. apud P A V E T de C O U R T E I L L E «res 
mea» («ma chose, ce qui est à moi»). K L A P R O T H U S saepenu-
mero formas ab eo «sibericas» dictas adducit, ut voces cuma-
nicas cum eis comparet, equidem formis inspectis nescire me 
fateor, quid K L A P R O T H U S sub denominatione «siberica» intelle-
1
 «Sse-schu, schu-king, schi -k ing» etc. H e r a u s g e g e b c n von H. C. von der 
G A K E L K N Z . II. Hef t . Wörterbuch. Leipzig , 1864. 
XXIII 
xerit, formae enim ab eo adductae et arabico charactere scriptae 
nihil fere proprii dialectorum sibericarum offerunt. Doct. RAD-
LOFFIUS in pretiosissimo suo opere inscripto: «specimina litte-
raturae popularis tribuum turcicarum australis Siberiae»1 pro-
prietates dialectorum i. altaicae, teleuticae 2. idiomatis tartarici 
inter K A T U N J A et B I J A 3. dialecti lebed-tartaricae 4. dial, soricae 
et sojonicae 5. dialectorum originis abakanicae, 6. kysyl et 
tsolym 7. dialectorum kirgisicarum 8. dialectorum barabanicae, 
taraicae, tobolicae et tiimenicae nobis palam fecit, — O T T O 
B Ö H T L I N G K I U S vero in exemplari sua grammatica linguae jacu-
ticae nos cognitioni hujus linguae inbuit.2 At formae istae, quas 
K L A P R O T H U S pro sibericis venditat, ne cum una quidem vere 
siberica dialecto congruunt, immo per formas respondentes 
cagataicas, uiguricas, kazanicas vel turcicas occidentales facile 
explicari possunt, e. g. formae janduramen «accendo lumen», 
kiir(a)ndmen «appareo», bulicameli «adjuvo» a KLAPROTHO 
«sibericae» dictae etiam in dialecto kazanica adsunt, w.jand'ir-
«accendere«, kiiren- «apparerò», bulls'- «adjuvare». K L A P R O T H U S 
ad glossas cumanicas explicandas nonnunquam formas vere 
sibericas adducit, sed quantum assequi possum, exceptis aliquot 
vocabulis sine ulla necessitate. Sic ad explicandam formam 
cumanicam öuranirmen K L A P R O T H U S formam sibericam ^.obl^l 
adducit, sed öuranirmen praedictum forma kazanica djràn optime 
explicatur. K L A P R O T H U S non dicit, formam ^ b l ^ f a qua dia-
lecto sumsisse, id quod ille non dicit, dicimus nos : in dialecto 
koibalico-karagasica juxta formam ügürdnerben «disco» et orà-
nermcn
3
 usurpatur, quam formam K L A P R O T H U S perperam cum 
ourànàmen transcripsit. 
K L A P R O T H U S interdum unam eandemque glossam persicam 
vel cumanicam cum duabus vel tribus formis ei aliquantum 
similibus comparai et totam rem in judicio lectoris reponit, ita 
1
 Cai iKTi ieTepf iypn, , 1866. 
2
 St. Petersburg, 1848. 
3 V. Prof. VÁMBÉRY «glossarium etymologieum linguarum tur. or.» Nyelvt. K. 
V. XIII. F. II. (Budapestini, 1877). 
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pag. 179 editionis suae adverbium asspas, quod nescio quamo-
brem duobus í scripsit, 1. cum ^ \\ 2. cum óláaj't 3. cum 
láy-J comparavit et idem adverbium (j-j y , quod pag. 180 cum 
(j-.j y contulit, paulo post pag. 197 cum confert. 
Quamquam editio KLAPROTHI sane mendis scateat, tamen 
uti jam diximus, hoc indubitatum meritum habét, quod quaes-
tionem linguae cumanicae definitive resolvit attentionemque viro-
rum doctorum iterum atque iterum ad codicem originalem con-
vertii. Post editionem glossarii viri docti nationum extranearum 
cum CORNIDE nostro in eo consenserunt, ut linguam cumanicam 
turcicae originis esse agnoscant. Celcberrimus HAMMER PURGSTALL 
jam anno 1834 ita scripsit: «Wenn noch ein Zweifel obwalten 
könnte, dass die uigurische, kumanische und alttiirkische Mund-
árt eine und dieselbe Sprache sey, so wiirde dieselbe durch 
diese Urkunden gehoben» (scilicet per editionem codicis Vene-
tiani).1 D'AVEZAC de hac re ita scripsit: « L'on possède une 
preuve irrécusable que la langue cornane n'est autre que le turk, 
depuis que KLAPROTH a publié, dans ses Memoires relatifs à 
l'Asie, un Vocabulaire latin-persan-coman rédigé ou copié en 
1303, et qui fait partié des manuscrits légués à la bibliothèque 
de Saint Marc de Venise par le célébre Petrarque.2 CAROLUS, 
FRIDERICUS NEUMANN in libro «Die Volker des siidlichen 
Russlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung», quem librum 
academia inscriptionum et litterarum Parisiensis praemio ornavit, 
in sequentibus de Cumanorum lingua dicit : «Die Komanen, 
welche seit undenklichen Zeiten in dem Lande Kaptschak sitzen 
und nicht selten auch diesen Namen erhalten, sind uns bekannter 
geworden als die Türkén, an deren Stelle sie als herrschende 
Horde treten und deren Wohnsitze sie zum Theil einnehmen. 
Es hat sich selbst ein ziemlich ausführliches Wörterbuch ihrer 
Sprache erhalten, wodurch die Abstammung dieses Volkes, der 
Üzen und Petschenegen, welche zusammen, wie ausdrücklich 
1
 Jahrbiicher der I.iteratur. Wien, 1834. Bd. LXV. Pag. 30. 
2
 Recueil de Voyages et Memoires publiè par la Societè de Geographie Paris, 
1839, Tom. IV. pag. 488. 
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Versichert wird, eine und dieselbe Sprache redeten, ueber alien 
Zweifel erhoben wird.»1 Hic N E U M A N N ad principessam byzan-
tinam A N N Á M COMNENAM alludit, cpiae in V. cap. V i l i , libri 
historiarum Cumanos et Bissenos «<>xoj-huzroc;» dicit. Doct. CAS-
T R E N U S cum testimonio historicorum et philologorum praedicto-
rum quod ad indolem linguae cumanicae prorsus consentii et 
R O B E R T U S R O E S L E R I U S de hac re haud secus opinatus est : « Das 
Wörterbuch, das den Beweis dafiir licfert, befindet sich in ciner 
venezianischen Handschrift, welche PETRARCA der Bibliothec 
von Venedig geschenkt hat».2 M A X I M I L I A N U S M Ü L L E R et A . F . 
P O T T , viri summae auctoritatis, in quaestione linguae cumanicae 
consentientcm manifestaverunt opinioncm. Nostratcs adversus 
opinionem C O R N I D I S de lingua cumanica falsam sibi scientiae 
persvasionem induxerunt earn cum lingua hungarica eandem 
esse existimantcs. Celeberrimus PRAY aperte dicit, linguam 
Cumanorum dialecto tantum diferre ab hungarica. J O A N N E S 
J E R N R Y , egregius historicus hungaricus, contra opinionem doc-
torum extraneorum conclusionem a nomine cumano ad linguam 
codicis talcm dicit, ac si quidam ab inseriptione librorum BON-
FINII «história pannonica» ad originem Hungarorum pannonicam 
concluderct.3 G E O R G I U S F E J É R verum sequcntem F R A N C I S C I 
OTTROKOCSI assertionem justam censct ct approbat: « Loquuntur 
(Jazyges et Cumani) enim cadem lingua in essentialibus qua nos 
Hungari loquimur, quam non acceperunt a nobis, sed habent earn 
avitam et a maioribus suis acceptam etc. »4 Clarissimus S T E F H A N U S 
GYÁRFÁS Cumanos glossarii bibliothecae ad divi MARCI non genui-
nos Cumanos, sed populum tartaricum tsse existimat. Tempori-
bus nostris res aliter se habet, namque tandem nonnulli virorum 
doctorum hungaricorum se ad opinionem C O R N I D I S converterunt, 
ex quibus hic tantum magnum hungaricarum litterarum decus 
clarissimum P A U L U M H U N F A L V Y allego, qui in recentissimo suo 
1
 Lipsiae, 1827. Pag. 132. 
2
 «Romànische Studien». Pag. 338. 
3 «Keleti utazás». Pag . 229. 
« «A kunok eredete.» Pag. 56. 
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libro «Ethnographia Hungáriáé» inscripto opinionem virorum 
doctorum extraneorum a nobis adductam approbat et confirmat. 
Vocabularium a K L A P R O T H O editum cum ultima voce cuma-
nica capituli «Victualia quae nascunt», scilicet cum glossa 
coptaluc terminatur. K L A P R O T H U S de textibus codicis originális 
non ita paucis nihil novit, in T O M A S I N I libro «Petrarcha redi-
vivus» tantum mentioncm vocabularii reperii, itaque ab S A L V I O 
nihil aliud petivit, quam ut ejus causa id solum describendurn 
curaret, S A L V I U S pro sua parte rem amanuensi cuidam commit-
tens mentionem vocabularii tantum fecit et amanuensis nihil 
praeterquam desideratum conscripsit. C O R N I D E S ipse, qui codi-
cem originalem conspexit, textus silentio transivit. Quum anno 
1873 iter faccrem Venetias, id tantum propositum habui ut 
vocabularium cumanicum originale cum editjone K L A P R O T H I 
compararem, quamobrem magnum cepi ex codice gaudium ani-
madvertens cum cum ultima voce vocabularii neutiquam termi-
natum esse, immo baud paucos textus cumanicos hucusque 
incditos continere, qui nos indoli linguae cumanicae suppetiis 
lexicalibus multo magis imbuere possunt. Textus praedicti 
exccptis quibusdam aenigmatis praeces, litanias, capitula scrip-
turarum sacrarum et doctorum ecclcsiae christianae, hymnos 
et homilias a missionariis extraneis in commodum ecclcsiae 
christianae e lingua extranea in verna ulam gentis cumanicae 
conversa complectuntur. Hac de causa crebro textuum e lingua 
latina in dialectum cumanicam conversionem cum indole linguae 
exemplarii originális arctissime ligatam reperimus ac quosdam 
idiotismos constructionesque peculiares linguarum turcicarum 
in iis frustra quaerimus, nihilominus haec secunda pars codicis 
Venetiani nobis haud ita paucas pfoprietates dialecti cumanicae, 
quae jam dudum extincta et praeter codicem in paucis tantum 
reliquis conservata est, palam fecit. Hie singularis codex non 
solum verum thesaurum linguae cumanicae glossariumque persi-
cum, sed in secunda parte baud paucas quoque glossas germa-
1
 «Magyarország Ethnographiája». P a g . 406. 
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nicas continet, in prima vero nonnullas glossas latinas et italicas 
exhibet, quae in glossariis Du C A N G I I et D I E F E N B A C H I I dcside-
rantur, de bisce formis K L A P R O T H U S ita dicit: «le latin mérne 
de cet ouvrage est curieux, et on y trouve plusieurs mots peu 
connus, qui pourraient former un petit supplémcnt a D U C A N G E , 
et qu'on parvient à expliquer à l'arde du persan et du coman, 
qui se trouvent à coté. L'ortograpbe de l'auteur est 1 'italienne. »1 
Nos in calce editionis nostrae praeter glossarium cumanico-
latinuin et persicum glossarium germanico-latinum et alterum 
latinum apponemus, in quo ultimo eas tantum formás in lucem 
publicam edimus, quae apud Du C A N G I U M et D I E F E N B A C H I U M aut 
omnino desiderantur, aut saltem diverse scriptae reperiuntur. 
Doctissimus B L A U in dissertatione sua, quam in XXIX 
tomo miscellanorum societatis germanicae orientális inseruit, de 
nova et emendata editione vocabularii cumanici ita scripsit: «Ich 
wiederhole, dass es bei der Bedeutung des ganzen Glossars für 
die tiirkische Volkssprache des 13. Jahrhunderts eine recbt 
dankbare Aufgabe sein würde, wenn eine Akademie wie die 
St. Petersburger oder Wiener, oder cine gelehrte Gesellschaft, 
wie etwa die Deutsche Morgenlàndische, sich der Herausgabe 
der Venetianischen Handschrift nach heutigen Anforderungen 
der. Wissenschaft annebmen wollte.» Quamquam editioni totius 
codicis cumanici multam operám dedi, tamen optime scio, 
earn parum respondere virorum doctorum exspectationi. 
III. 
Lingua cumanica emortua ad magnum emolumentum littera-
rum et históriáé praeter codicem Venetianum in quibusdam glossis 
apud historiarum scriptores et peregrinatores, in dialecto bazaria-
nica et in nonnullis vocabulis dialecti taticae (Sor~ìu)> in quibus-
dam vocabulis dialecti turco-bosniacae, quae a sorore linguae 
cumanicae germana scilicet lingua bissena orta est, in dialecto 
1
 «Memoires relatifs a l 'Asie», Tom. I I I . pag . 121. 
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nogaica et in quibusdam aliis dialectis kipcakiensibus, in reli-
quiis linguae Cumanorum Hungáriáé, denique in haud ita paucis 
nominibus propriis personarum et locorum nobis conservata est. 
In sequentibus fontes enumeratos separatim perscrutabimur. 
PLAN-CARPINUS dicit Cumanos sui temporis Deum chain 
nominasse, cf. voces han i. q. kan, e. g. cin hanimis «verus 
Deus» pag. 138 cod. et hanlck pro hanlìk «regnum», quae 
voces in textibus codicis nostri passim occurrunt. Mongoli regem 
chan nuncupant, e. g. czin chan «dominus rex», in lingua man-
guica han proprie imperatorem Chinae significati in dialecto 
tungusica districti Nertschinsk imperátor itidem kán sonat (in 
plurali i . kásal 2. kàhal). Apud AVAROS, KAZAROS, BULGAROS 
eadem vox sub forma duplici khagan et khan occurrit, cf. tur-
cicum orientale ^b'Ua. et ,jb=», hungaricum Karchan (corrupte 
Karchas) apud CONSTANTINUM PORPHYROGENITUM1 nomenque 
tarka il ( Tdrkdny nomen loci), quae ultima vox mihi ex — 
proprie «dux pecorum, jumentorum» contracta esse videtur, in 
forma enim latina «tavernicus» hungarico tárnok respondenti 
consona v adhuc exstat. Chazarorurn quidam princeps item 
Tarkhan nominabatur.2 Formam vero karchan ex karachan cor-
ruptam esse existimo et primam compositionis partem cum 
cagataico l'f «pecus» e. g. Iy> «-T comparo, fys enim in 
regionibus turcico-orientalibus princeps a se ortus dicitur,3  
vero in his regionibus homo nobilis nuncupatur, qui ad chanum 
liberum aditum habet et de oneribus decimarum et census 
exemptus est. Illud maxime persvasum habeo, duas expressiones 
turcicas karchan et tarchan, quarum originális significatio piane 
convenit, temporibus antiquissimis ex primitivo more instituto-
que pastorum originem sumsisse, et hoc loco moneo, reges 
antiquissimos Babyloniae item pastores (riti) nominatos fuisse 
(cf. notfxry «pastor» et «princeps»).4 Portasse ipsum nomen cha-
1
 «De Adm. Imper.» Cap. 40. 
2
 V. BROSSÉT «Histoire de la Geòrgie», I. pag. 156. 
3 V. Bàbername a P A V E T de C O U R T E I L L E citatum. 
« V. «Babyloneet la Chaldée» par M . J O A C H I M M E N A N E . Parisiis, 1875. Pag. 50. 
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gan, chán, hán olim cum turcico-orientali sakci «excubitor», 
«pastor» eandem habuit significationem (jj^cLw «omne animal 
lactarium»), mihi quidem haec duo vocabula ad eandem radi-
cem reducenda esse videntur, consona enim gutturalis ch inter-
dum pariter atque li in linguis turcicis a sibilanti orta est.1 
Nomen principis Cumanorum K U T H E N , qui gentem suam tem-
pore regis B E L A E I V , in Hungáriám introduxit, ex radice verbi 
turcici or. JLiyT derivatum instar kazanici kötöüce proprie pasto-
rem significabat. 
Magister J O A N N E S de T H U R O C Z in suis chronicis Cunorum 
quendam ducem G Y U L Á M nominai,2 C O N S T A N T I N U S autem exer-
citus Hungarorum ducem G Y L A S nominatum fuisse dicit. Vox 
ali) W in dialecto cagataica gregem animalium domesticorum 
significai, cum qua voce Hungarorum gulya «grex», gulyás «pastor 
vaccarum», «vaccarius» plane convenit, cf. etiam v. hung. 
gyűl «convenit», «congregatur». S T R I T T E R I U S et P E T R U S H O R V Á T H 
principem G Y L A N de themate Paczinacitarum fuisse dicunt.3 
B O Z A apud Cumanos nomen cuiusdam potus fuit, de quo 
N I C O L A U S O L A H U S ita scripsit : «In campis cumanicis, praeter 
vina advectitia, usum habent Cumani, cuiusdam liquoris, ex 
milio, et aqua, suo more expressi, quem bozam vocant.4 Cf. 
éagataicum et osmanicum V^J, cui in lingua uigurica et hun-
garica bor respondet. 
Rubrutjuis in suo itinerario de Tartarorum alio potu men-
tionem fecit, quem cosmos nuncupavit et hic operis pretium 
existimo litteras regis Hungarorum S T E P H A N I quinti anno 1268 
exhibitas adducere, in quibus sequentia continentur: «Quod cum 
B O C H O U , B E N C H , B E N C H E , et B E T L E N filiI L A U R E N T I I de villa 
Bylok conditionarii nostri scilicet Tarnici — nostri, qui vulga-
1
 «Ueber die Sprache der Jakuten» von O . B Ö H T L I N G K , St. Petersburg, 1848. 
Pag , 182—183. 
' Pars II. cap. 49. 
3 V. P E T R U M H O R V Á T H «de initiis Cumanorum», pag . 43 . 
» N I C O L A I O L A H I «Hungaria». Cap. 18. 
XXX 
liter kurmis Tannic dicuntur ».1 Hie kitrmis corrupte pro kmnis 
scriptum est, cum quo Prisci xihio* optime convenit, cf. turcicum 
or. VJ^JJS. S T E P H A N U S quintus, uti notum est, antequam rex Hun-
gáriáé factus est, titulum domini Cumanorum habuit filiamque 
regis Cumanorum Kuthen in matrimonium duxit.2 In aula ducis 
Transilvaniae et domini Cumanorum officium Kurinis 'Tannic 
minime est admirandum, anno enim 1268, quum S T E P H A N U S 
litteras a nobis adductas exhibuit, nondum coronam regiam 
adeptus erat. — In hymno latino «de sancto L A D I S L A O » , eoque 
antiquissimo, duces exercitus cum. bassae nominantur (cf. osm. 
Lib) «Tu bassarurn pavor eorum» (vid. apud cl. A R O N E M ele 
S Z I L Á D Y «Középkori magyar költői maradványok» pag. 278). 
De dialectis bazarianica et tatica doct. B L A U in disserta-
tione « Ueber die griech.-tiirk. Mischbevölkerung um Mariupol» 
inseripta et paucos ante annos publicata diserte atque acute 
disputavit, ex qua dissertatione utile existimamus quaedam hoc 
loco proferre.3 B L A U in hac re ope professoris universitatis Odes-
sensis G K I G O R O W I T S H USUS est, qui dialectos praedictas in ipsis 
locis, ubi adhuc vigent, diligenter perserutatus est. G R I G O -
ROWITSCH colonias Graecorum regionis circa urbem Mariupolin 
ex duobns diversis populis consistere (licit, nimirum ex Talis 
et Bazarianis, hi antiquitus exarchiam Sugdaiae incolebant 
indeque in districtum Mariupolitanum migraverunt, ubi etiam-
num Tat nuncupantur et quandam peculiarem dialectum grae-
cam loquuntur, illi vero dialectum tartaricam loquuntur et de 
exarchia Chersonesi tauricae in regionem Mariupoleos vene-
runt. Quaedam nomina geographica locorum tempore praesenti 
a Bazarianis habitatorum etiam in Chersoneso taurica adsunt, 
e. g. nomina locorum inter Scbastopolin et Tepe-Kerman. GRI-. 
GOROWITSCH gentem Bazarianorum ex A L A N I S originem sumsisse 
(licit, (jui secundum C A S T R E N U M populis ugoricae originis adnu-
merandi sunt et uti jam A M M I A N U S M A R C E L L I N U S admonuit, ex 
' V. JOANNis J E R N E Y «Keleti utazás». Pestini, 1851. Pag. 291. 
2
 V . S T E P H A N I G Y Á R F Á S . «A jász-kúnok története.» Tom. II., pag . 286. 
3 Z. der D. M. Gesellschaft. Tom. XXVIII , p a g . 576—583. 
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antiqiiissima gente Massagetarum promanaverunt cognomenque 
ex montium adpellatione ceperunt : «Alani ex montium adpel-
latione cognominati» (Lib. XXXI. cap. 2, §. 13). Nomen iQ 
in dialecto kasgarica montem vel collem significai, cf. mongo-
licum khanola (£ «-'j', oyV « magnum», kazanicum olo). Constat 
de affinitate gentium turcicarum alanam cum cumanica arcte 
ligatam esse, sed quantum antiqua historicorum testimonia per-
sequi possumus, Cumanos ab Alanis bene distinctos reperimus. 
Persvasum habeo, doct. B L A U Bazarianos recte Cumanorum 
progeniem opinari, hi enim in eadem regione habitant, quam 
antiquitus Cumani occupatam tenebant nomenque ipsum Ba-
xargan in codice nostro Venetiano mercatorem significai. B L A U 
in illa dissertatione sequentes voces taticas originis turcicae 
enumerai, quarum una pars et in codice Venetiano legi potest : 
1. bathar «palus», «stagnum» cf. turcicum batak jcr « locus 
depressus», batkak «palus» ; — hungaricum mocsár item ab eadem 
radice bat derivandum opinor. 
2. Zabun «debile», cf. turcicum occ. (jyJ), quod ex lingua 
persica depromtum est, — haec vox etiam in dialecto bos-
niaca adest. 
3. Zavura «aratrum», cf. bosniacum zevre. 
4. Narac «pinus». In secunda vocis parte turcicum agac 
« lignum» continetur, cf. kaz. narat. 
5. Nochut «cicer», russice r o p o x R , cf. glossam bosniacam 
nohut et formam cumanicam vocabularii Venetiani noghut (cor-
rupte noghuc scriptum), quae forma etiam in respondenti columna 
persica adest. 
6. Saz «stagnum», cf. kirgisicum sas idem. In quadam 
oratione secundae partis codicis cumanici pag. 151 vox saz, sas 
proprie lutum significat : kökning miri etiz kcydi jukturmey sazga 
tristi bis cigardi sasilarni ò'z jarkinin eksitmàdi, id est: «Dominus 
caeli carnem induit, illibatus in lutum se immersit, nos lutosos 
(illinc) extraxit, suum splendorem neutiquam diminuii». Cf. 
hungaricum sdr, sibilanti enim dialectorum turcicarum in lingua 
hungarica liquida r respondet. 
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7- Sabagi «arator.», cf. cagataicum JJ^ «aratrum», osma-
nicum sabini idem, bosniacum sabati vel sapan idem, sapan-ok 
«buris»,1 kirgizicum saban, — cagataicum cjLw, jacuticurn ub 
«manubrium», — koibalico-karagasicum sapka «falx foenaria».2 
Aratrum etiam in codice cumanico saban nominator (pag. 8), 
quod nomen cum verbo sürmák composition «arare» significai, 
vid. loco citato : 
«aro terram saban stirarmeli 
aravi saban snrdum 
ara saban sur. » 
8. Karanlnk «obscuritas», cf. cagataicum karangku «obscu-
rum», cumanicum charamac «obscuritas», «nigredo». 
g. Lice «flos», cf. osmanicum ^bsx^. idem, cagataicum 
JUx «flos», «varioli», cumanicum zizac (in vocabulano codi-
cis sub littera f ) . 
io. Ckur «fossa» osmanice p&r*, cagataice idem, Kazanice 
cokor. In dialecto cumanica cokrak (cochrac, coltrali scriptum) 
proprie fontem significai, e. g. coltrali őz özindan el ucun aha 
turar «fons (ex se ipso) ob causam pacis (vel fortasse «populi») 
effluit», id est «fons ob causam pacis (vel «populi») sponte 
effluit» (pag. 145). Vocabulum cukur «fossa» etiam in dialecto 
bosniaca occurrit.3 Clarissimus B l a u quasdam voces taticas 
aenigmaticas dicit, e. g. vocem rucho «vestis», sed haec vox 
jam in antiqua lingua slavica ruha sonabat, cf. hungaricum 
ruha (graecum novum póöyov).* 
Doct. B l a u in dissertatione « Griechisch-tiirkische Sprach-
Proben aus Mariupoler Handschriften »5 quosdam textus dialecti 
bazarianicae publicavit, qui nobis aonnullas hujus dialecti proprie-
1
 V. O. B L A U « B >snisch-türkische Sprachdenkmàler» (Lipsiae, 1868). Pag. 
288, 289. 
2
 V. A. C A S T R E N «Versuch einer koibalischen und karagasischen Sprachlehre» 
(St. Petersburg, 1857). Pag. 158. 
3 O. B L A U «Bosniseh-tiirkische Sprachdenkmàler», Lipsiae, 1868. Pag. 2.5. 
» Die Slavischen Elemente im Magyarischen von Dr. F R A N Z M I K L O - I C H . 
Viennae, 1871. Pag. 52. 
s Z. d. D. M. G. Tom. XXVIII. Pag. 562-576. 
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tates notas faciunt. Quod ad denotationem sonorum turcicorum 
per litteras graecas attinet, earn cum transcriptione latina sono-
rum cumanicorum summopere convenire videmus, in his enim 
textibus Mariupolitanis litterae ^ et per r£ notantur et in 
codice cumanico quoque iidem soni nonnunquam per duas lit-
teras cz exprimuntur, e. g. in prima parte codicis kiczi congulu 
bile «humiliter», uzcarmcn, in qua voce e per zc denotatur; 
in textibus Mariupolitanis s interdum per aa transcribitur et in 
codice cumanico haec transcriptio per tt itidem saepe occurrit, 
e. g. in parte secunda tissisluhlarmen etc. ; — in textibus Mariu-
politanis littera b nonnunquam more Graecorum per transcri-
bitur, etiam in codice nostro analogum hujus transcriptionis exem-
plum in columna persica observavi, ubi in forma lambs littera b 
praecedenti nasali fulciendae inservit (v. pag. 54) ; — in dialecto 
Mariupolitana k saepenumero per / notatur et eadem transcriptio 
etiam in nostro codice cumanico usurpatur, e.: g. in parte ejus 
secunda kirchma «ovis tonsa», kachna etc., in aliis exemplis loco eh 
gli scribitur, e. g. glialgan pro kalgan «remanens». Vox ^U+jU in 
quodam textu Mariupolitano per yayria-yái transcripta est.1 — 
Glossa cumanica terne « arbor » etiam in dialecto Mariupolitana 
adest (zcctzx). 
Egregius litterarum orientalium cultor R E I N A U D populum 
apud ABULFEDAM cum ^Lci j j nostrorum temporum eun-
dem esse dicit, quam R E I N A U U I I opinionem B L A U validis argu-
mentis corroboravit clare demonstrans dialectum bosniacam dial, 
turcicarum orientalium nonnullas proprietates possidere. Anti-
quos Bissenos non solum turcicae originis esse, sed etiam cum 
Cumanis vinculis et linguae et originis arctissime ligatos fuisse 
inter omnes constat. A N N A COMNLNA de Bissenis ita scripsit : 
7:flàmia: zò:s Kotiávofi ás <>[Loyl(ózzi>is.2 GEORGIUS C L D R L N U S gentem 
Bissenorum piane Uzos nominai, quod nomen apud CONSTANTINUM 
1
 B L A U , ueber Volksthum und Sprache der Kumanen. Z. d. I ) . M. G. Tom. 
X X I X . P a g . 5 6 9 . 
2
 Pag. 404 ed. Bonn. 
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semper Cumanos significai (cf. etiam nomen cujusdam ducis 
Cumanorum Uz-ur,1 qui tempore LADISLAI IV. in uno ejus 
diplomate de anno 1279 memoratur). CEDRENUS de Bissenis ita 
scripsit : zb zwv st%oi ysvng dì xa\ od ozi l'xuthxòv xdt ztZv ilaz&vaxMv 
sòyevéazepó'x zs xaì Ttohjzhjdéozcftov. Temporibus antiquissimis Cu-
mani (Uzi) et Bisseni regiones continuas habitabant et uti saepe 
evenit, quamquam arctissimo affinitatis ligamine conjuncti fuis-
sent, tamen se invicem crebro perquam sanguineis bellis peti-
verunt. Tandem Bisseni e patria sua anno 894 vel 899 ab Uzis 
et Kazaris expulsi contra Hungaros in Lebedia impetum facientes 
eos ad novam patriam quaerendam impulerunt. Pars Bisseno-
rum in antiquam patriam redux cum Uzis in unam eandem-
que gentem confluxit, de qua re CONSTANTINUS ita scripsit : 
xdt zoìq hsjoué'jotq Oo'otq auvóx^owj xdt ai'/fu ròa vòv eia tv eV aùz Ztq e/oMzeq, 
zocaöza yvtofìiajiuTa lóaze Sta/tupirsad ai aùzocq xdt poétád at ztvsq zs r^aav. 
CONSTANTINUS vocem xàyyap principalium Bissenorum trium tri-
buum peculiare nomen dicit, easque tres tribus sequenti ordine 
enumerai: 1. /alàcepre/t 2. KoijapzQiz£ot>t> 3. XaiouttyytAa. Nominis 
Jabdiertim secunda pars etiam in nostro codice occurrit, in quo 
erdem virtutem, artem significai, cf. hungaricum érdem, man-
guicum erdemu « virtus», «meritum», mongolicum erdem idem. 
Bisseni cum Cumanis non solum in antiqua Bissenorum patria, 
sed etiam in magna Cumania et Hungaria temporum lapsu 
tandem in unam eandemque gentem confluxerunt. Bissenorum 
quaedam castella ad flumen Danastris voce kat denominantur, 
quae vox in dialecto chvarismica moenia significai,2 — eadem 
vox etiam in nomine cujusdam loci Cumaniae hungaricae appa-
ret, videi. Perkat, id est birkát «unum murum». Doct. B L A U in 
dissertatione de lingua et origine Cumanorum sequentes voces 
bosniacas cum respondentibus cumanicis comparavit 1. jygmak 
« congregare » cum cumanico yiarmen, iydim, quas voces BLAU 
secundum editionem KLAPROTHI yarmcn, jydim scripsit 2. kov-
1
 Proprie «dominus Uz». Quod ad vocem ur pertinet, cf. hungaricum úr, bul-
garicum uri». 
2
 Z. d. D. M. G. Tom. XXIX. Pag. 558. 
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mah «propellere» cum kumanico coarmcn et formas a K L A PROTI io 
perperam cordimi, cor gii editas in cordimi, covgil correxit, at quod 
scire minime potuit, codex originális lectiones coyduni, coy gii exhi-
bet, cf. turcicum or. ^jLjy;, — ^jLcj^ü chiv. ^LcLubc, hungaricum 
hajtani «pellere» 3. buyan «regricium» cum cumanico buyn. Sed 
hie annoto, in codice loco «regricium» K L A P R O T H I «reqrciu» scrip-
tum esse, quod fortasse ex forma « liquiricia » infimae latinitatis 
ortum est 4. tegne cum cumanico tegana «lavellum», cf. hungari-
cum tekenő «labrum». Castelli Bender antiquius nomen lecitina, 
Tegina erat, de qua arce M A R T I N U S B R O N O V I U S apno 1579 ita 
scripsit : Techinam oppidum et arcem Turcicam, non 
ita pridem ad confluentem Nestri munitam, et ibi Techinien-
ses vel Moldavici in Nestro trajectus aliquot, recta in campos 
reperiuntur. » ' Non solum oppidum atque arx Techinae, sed 
tota vallis antiquitus propter figurám ejus topographicam labro 
perquam similem Tekina nuncupacta erat 5- voces karaves 
«serva», kuma «pellex» cum cumanico caravas et cum. Annoto, 
in codice cu et non cum scriptum esse 6. kepac «brenum» cum 
cumanico chcbac. Vox «brenum» apud Du C A N G I U M et D I R F - 
F E N B A C H I U M non reperitur. 
Gens nogaica, quae in iisdem regionibus habitabat, quam 
paulo ante Cumani occupatam tenuerunt, se sub duce Nogliai 
jam anno 1261 a jugo mongolicae dominationis liberam pro-
clamavit. Gengiz anno 1224 proceres et cognatos suos in urbe 
Samarkand congregavit, ut antiquo more mongolico in comitiis 
kuriltai nuncupatis ingens regnum inter filios suos dividerei, 
in qua regni divisione Batu praeter Chorasmiam (Chahrcsm) 
regiones Desti Ki'pcak obtinuit.2 Liberatio gentis nogaicae cum 
37 tantum annis post instaurationem regni Batu accidit. Asccl-
linus refert, Cumanos vel saltern multos ex iis a Mongolis fugi-
tivos tandem in pristinam patriam reversos esse, G V I L L I E L M U S 
vero R I J B R U Q U I S aperte dicit, Cumanos ante irruptionem mon-
1
 «Descr ipt io Tartariae» apud S C H W A N D T N E R U M . Tom. I . pag . 3 1 9 . 
2
 Gesch ichte Bochara's odor Transoxaniens von H E R M A N N V A M B É R Y . Stutt-
gart, 1872. Tom. I , pag . 149. 
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golicam in vastissima regione inter tlumina Tanaim et Bory-
sthenem1 habitasse. Persvasum est mihi cum Cumanis et Bis-
senos antiquam patriam recuperasse, in nomenclatura enim 
pagorum nogaicorum diversa nomina cum Kegenes composita 
reperiuntur, quorum compositorum secunda pars (Kegenes), 
G e o r g i o C e d r e n o teste Bissenorum cujusdam ducis nomen 
erat, quem ducem C e d r e n u s genere obscurissimo nullisque 
natalibus, sed bello praestantissimum fuisse clicit.3 Doct. J e r n e y 
in suo itinerario sequentes pagos enumerai, quorum nomina per 
Kegenes terminantur :3 i . Kami kegenes 2. Gansur Kegenes 3. Gan-
triin Kegenes 4. Tas Kegenes 5. Tuske Kegenes. Originalem hujus 
nominis formám kenges opinor, quod cagataice «consilium» 
significai, ex qua forma per metathesim litterarum bissenicum 
Kegenes facillime oriri potuit. Abul-Gàzi ministrum principis : 
kengesli nuncupat, v. locum sequentem J ^ ^ ^ X á U T ^ pisLiob 
^ ,^-bsl etc.4 Nomen vero cujusdam pagi nogaici Kanglera trium 
praestantissimarum bissenicarum tribuum honorificam appella-
tionem Kangar in memóriám reducit. Tribus nogaica, uti viri 
docti observaverunt, ex confluxu Cumanorum, Bissenorum et 
Mongolorum originerà duxit, quae origo etiam in nomencla-
tura pagorum evidenter perspici potest, namque in ea praeter 
nomina cumanica et bissenica etiam aliquot mongolica occur-
runt, e. g. Sagaltai etc. Nomen loci Akus cum nomine cujusdam 
ducis Cumanorum piane convenit, de quo duce T h u r o c z i in 
«Chronica Hungarorum» ita scripsit: «in primo autem impetu, 
rex (scilicet sanctus L a d i s l a u s ) , ducem Cunorum, nomine Akus, 
percussit. »5 Prof. V a m b é r y ex libro « Urus-tatar elif-bajy, istichrag 
ejlaugi Bin Vakkab» inscripto atque anno 1852 in urbe Kazan 
publicato quasdam cantiunculas in commentariis linguisticis 




 Historiarum comp. Bonnae. Tom. i i , pag. 582. 
3 Keleti utazás. Tom. II, pag. 126. 
* In glossario P A V E T de C O U R T E I L L E . 
5 Pars II. cap. 57. Apud Schwandtner. Tom. I. pag. 272. V. J E R N E Y , O. C. 
pars II. pag. 127. 
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quus possessor, quidam 'álim ex gente nogaica a VÁMBÉRY de 
peculiari libri indole interrogatus nogaicam esse dixit. Iam primo 
adspectu dialectum cantiuncularum praedictarum dialecto kaza-
nicae in quibusdam phonologiae proprietatibus respondentem 
esse vidimus. Dialectum cumanicam quoque, quantum earn ex 
codice Venetiano novimus, cum kazanica arctissima affinitate 
conjunctam esse in hac nostra codicis editione saepe obser-
vavimus. Quod ad partem phoneticam cantionum nogaicarum, 
pro consona initiali j in iis consonam g invenimus, e. g. 
«canta» loco öagataici üLaj, — ^jl^iLa. «folium» loco glyU, — 
«terra» loco ^ o , — «ventus» loco J-o etc., quae formae 
in XX stropha cantionum conjunctim occurrunt : 
Doct. GVILLIELMUS SCHOTT optime observavit, voces ultimae 
lineae hujus strophae alliterationem efficere.1 In dialecto kaza-
nica liane consonarum perniutationem saepe observamus (e. g. 
gir(g = z), —gazìu etc.) eacjue etiam in transcriptione latina 
codicis Venetiani interdum occurrit, e. g. gichildim «lapsus sum» 
loco cagataici ^ jJ jU j , cf. kazanicum jìgil- «labi», jìk- «demo-
liri». Eadem permutatio in dialectis kirgizicis notissima est, 
e. g. gii « annus» loco jil, gaman « malum» loco jaman, giirek 
«cor» loco jiirek. Plurális tcrtiae personae praesentis lui^j' cum 
forma singularis piane convenit, eandem convenientiam etiam 
in codice nostro Venetiano observamus (pag. 143 etc.). In 
dialecto nogaica nonnullas voces mongolicas usum obtinuisse 
satis constat, in hac quoque re dialectus nogaica et cumanica 
inter se conveniunt, namque in parte prima et secunda codicis 
nostri quaedam voces tantum auxilio linguae mongolicae expli-
cari possunt, e. g. in pag. 140 vox olbek, quod idem esl 
cuni mongolico clbck, elbeg «abundantia». De significate cuma-
1 U l o Ubi ..vcUiLo 
1
 6. Juli 1868. Sitzung der philusophisch-historischen Klasse. Pag. 497. 
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nici olbck dubitare non possumus, in versione enim interlineari 
latina liaec vox ut «abundantia» explicatur : 
ile tua abundan t i a _ vult grat is 
Ave kiz olbekligingda ki ti tesa alir raygan 
id est : Ave kiz, ölbckligingdan kirn tilcsci, alir rajgan. 
Cumanicum bahatur ex mongolico baghator depromtum est, 
in dialecto cagataica enim batur, bátoraiL occurrit, quod cum 
li ungarico bátor optime congruit, cf. manguicum baturu, nogaicum 
ma tur «pulchcr», kazanicum ma tir. Cumanicum balia dur in hoc 
textu inveni : Bu bcyimisni ögclim su tabu/ini kilalim bahadur 
sen dagclim etc. «Dominum nostrum laudemus, tibi servitium 
praestemus, te potentem esse dicamus» (in pag. 145). In 
dialecto nogaica et kazanica ma tur non animosum, sed proprie 
pulcrum significai, cf. quod ad permutationem harum notionum, 
svedicum vackcrhct « pulcritudo», vackra flieka « pillerà puclla »,1  
et graecum xiùòv, e. g. xahi spya «facinus audax in bello.» 
In terra nogaica et in regionibus adjacentibus baud ita 
pauci tumuli reperiuntur, cjuos etiam ipsi Russi mcridionales 
vocabulo turcico kurgan nuncupant. Hos tumulos Cumanorum 
et Bissenorum sepulcra esse antiqui peregrinatores diserte dicunt ; 
RUBKUQUIS in descriptione itineris ad Khanum mongolicum 
MANGO anno 1253 de tumulis inter Tanaim et Borysthenem 
ita scripsit : «Cumani faciunt magnum tumulum super defunctum, 
et erigunt ci statuam versa facie ad orientem, tenentem ciplium 
(sic!) in manu sua ante umbilicum ».3 Scriptures satyrici romani 
JUVENILIS et MARTIALIS hunc scyphum «cumanam» dicunt. 
Jam antiquissimis temporibus apud Scythas ponticos scyphum 
in cingulo portandi mos invaluit, de qua re HERODOTUS ita 
scripsit: tri xa\ se róiìs (f.'.atM.e éx ztìjy "axjr/gxov (fnpssrj l'x'jfiaq.3 H l l J U S 
generis scyphus a Graecis rrxóìloe denominatus est. In codice 
nostro Venetiano pag. 160 glossa cumanica kurgan germanice 
1
 Se HO r r in dissertatione praedicta, pag. 501. 
2
 Recuicl de Voyages. Tom. IV. Pag. 237. V. J E R N E Y , Tom. II. Pag. 98. 
3 Lib. IV. 8 — 1 0 V. doct. E M E R I C I H E N - S Z L M A N N «Tanulmányok a góthok 
művészetéről. » 
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per cu gihoft graf et sin, id est «statua» per des todin bilde 
explicatur; j^Lé)*2» in dialectis turcicis orientaiibus proprie «castel-
lum», «arcem», sin vero cagataiec sepulcrum, kazanice autem 
«idolum», «simulacrum paganum», «statuam» significai.1 Inter 
glossas cumanicas ad sepulturam pertinentes scyphus statuae 
non memoratili", sed vox iv germanico des toden hws, kesenà 
item, kapsa germanico di/ode, id est die Lode explicantur. In 
capitulo vocabularii «res quae pertinét ad mesam» inscripto 
voci latinae «fiela» pro «phiala» (ciàl-q) scriptae in parte cuma-
nica i . giltrin 2. sisa (id est si se ) respondent. Fortasse scyphus 
in cingulo portatus itidem una vel altera harum vocum deno-
minatus est. Ceterum in hoc capitulo voci latinae «ciatus» pro 
«cyathus» scriptae (xóadoq) in parte cumanica piala respondet, 
que vox sane e graeco wlahj depromta est. In inventario quodam 
hung, de anno 1609, die 12 octobris quaedam urcei forma kun 
korsó « urceus cumanicus» nuncupatur (vid. apud baronem Rad-
v á n s z k y «Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. 
században», Budapestini, 1879. Tom. II. pag. 139). 
R u b r u q u i s in suo itinerario Cumanos interdum «Capchac» 
appellai, ita e. g. locis sequentibus : «Et inter ista duo flumina 
in illis terris, per quas transivimus, habitabant Comani Capchac, 
antequam Tartari occuparent eas». Iterum «Quae tota inhabi-
tabatur a Commanis Captliat (s ic!)». ' Tribus kipeakiensis 
ramum quondam stirpis Turcarum O z b e g denominatorum cfifecit, 
cujus stirpis antiquissima patria probabiliter in terris fluniinibus 
Ural et Emba adjacentibus ipiaerenda est. ' Haec stirps turcica, 
quam V á m b é r y cum elcmentis mongolicis permixtam existimat, 
nomen Ö z b e g tandem tempore noni principis ex genere Ciigi 
Ö z b e g nominati sibi in honorem tanti principis e communi 
consensu attribuii. Nomen proprie sui juris hominem signi-
1
 Prof. BÁLINT in vocabulario kazanico voccm sin perperam arab. originis 
esse dicit. 
2
 Recueil de Voyages. Tom. IV. Pag. 219, 246. JKRNKY. Tom. I I . Pag. 99. 
3 Geschichte Bochara's odor Transoxanicns etc. Zum erstenmal bearbeitet von 
HERMANN VÁMBÉRY. turn. II. Pag. 36. 
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ficat. Ceterum nom. Ö Z B E G et Uzorum dominum significare 
potest (cf. nom. U Z U R ) . Jam doct. B L A U recte admonuit, linguam 
cumanicam vocabularii Venetiani cum dialectis stirpis O Z B E G 
(^wuó^i' UL j^l) arctissime ligatam esse, hinc sequitur celeberrimum 
R U B R U Q U I S non ita valde deceptum fuisse, quum Cumanos nomine 
Capchac appellaverit, Cumani enim ct tribus kipcakiensis procul 
dubio ex una eademquc stirpe originem sumserunt. Potentissimus 
Mongolorum Chaganus Gingis imperii sui earn partem, quae 
etiam vastissimum ^ j l j ^ x i o continuit, post mortem filii 
Gügi nepoti Batu donavit, cujus victoriosa progenies temporum 
decursu devictorum populorum turcicorum in illis terris habi-
titantium linguam, instituta et mores sensim adoptavit, quae 
lingua turcica procul dubio cum Cumanorum Bissenorumque 
lingua una et eadem fuit, J U L I A N U S enim ex ordine praedica-
torum, quern rex B É L A IV anno 1239 A D Chanum mongolicum 
cum litteris misit, responsum Chani per quendam Cumanum, 
aut saltern cumanicae linguae peritum in linguam hangaricam 
convertendum instituit : « In hac Ungarorum terra dictus frater 
invenit Tartaros, et Nuncium et interpretem Tartarorum, qui 
sciebat ungaricum et cumanicum idioma».1 Ozbegi tandem sec. 
XVI ex antiqua patria emigrantes vasto trium chanatuum terri-
torio consederunt. B L A U recte admonuit, inscriptiones turcicas 
numorum Chanorum kipéakiensiuru a tempore O Z B E K secundum 
omnem probabilitatem in dialecto cumanica codicis Venetiani 
scriptas fuisse;2 B L A U tres tantum inscriptiones adducit, quae 
in numismatica orientali doctissimi F R A E H N legi possunt, vide-
licet gy-Uy* «quod felix sit!» lXjC t^ 'e l j ' «sedecim clangi», 
J j j g^jCiJ «moneta nova». Quod ad formam kutlug pertinet, cf. 
verbum cumanicum kut'ilmak, quod in parte codicis secunda 
interdum vice substantivi fungitur. Vox denk cum prima parte 
vocis cumanicae tcngdcs «coaequalis» plane convenit, v. pag. 144 
codicis: atanga-tcngdes olturding «patri tuo coaequalis residisti» 
(cf. ture. or. cXlo «aequale»). 
1
 V . G E O R G I I F E J É R cod . dipi. Tom. I . de anno 1165. 
2
 Z. d. D . M. G. Tom. X X I X . Pag. 586. 
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IV. 
In antiquis hymnis latinis et hungaricis sancii L A D I S L A I 
Cumani interdum Tartar i nuncupantur, ita in hoc fragmento 
hymni «de sancto L A D I S L A O » hungarici: T e tatároknak vagy 
megteréje. — — — — — — — — — — — — Terekek 
mondottak feld félelmének, (vid. apud cl. A R O N E M de S Z I L Á D Y 
«Középkori magyar költői maradványok», pag. 22) et T H U R O C Z Y 
in suis Chronicis, Cumanorum a rege S T E P H A N O II in Hungá-
riám receptorum summum ducem itidem Tatar nominat : « Rex 
autem S T E P H A N O S , diligebat Cumanos tunc temporis ; quorum 
dux nomine Tatar, qui a cede imperatoris (Graecorum), cum 
paucis, ad regem fugerat» etc.' Hoc factum anno i i 2gob t ig i t . 
Episcopus Milkoviensis T H E O D O R I C U S in litteris ad Siculos dat is 
ita scripsit: «Spiritus S. non respicit sermonis inter Siculos et 
Cumanos discrimen» JuLiANUsque ex ordine praedicatorum 
linguam hungaricam in sequentibus a cumanica expresse distinxit : 
«In hac Ungarorum terra dictus Fráter invenit Tartaros, et 
Nuncium et interpretem Tartarorum, qui sciebat ungaricum et 
cumanicum idioma». 2 Magister autem R O G E R I U S regem Cumano-
rum K U T H E N ait principio in Hungáriám solum venisse, ut 
linguam vernaculam Hungarorum addisceret. 3 In annalibus 
ordinis Minoritarum quidam missionarius refert : «Ego vero, 
Consilio habito, prius volui linguam terrae addiscere, et per 
gratiam Dei addidici linguam Cumanicam et literaturam Uigu-
ricam, qua quidem lingua et literatura utuntur communiter per 
omnia regna ista»,4 in collectione vero legum eccelsiasticarum 
regni hungarici expresse obscrvatur, monachos ordinis St. D O M I N I C I 
et St. F R A N C I S C I de Assisi obstringi, ut linguam cumanicam 
quam primum addiscant, alliceantque Cumanorum animos ad 
Christianorum sacra amplectenda. Rex S I G I S M U N D U S aliquando 
1
 Pars s e c u n d a , cap. 57. A p u d ScHW 'ANDTNER. Tom. I. p a g . 57. 
2
 V . GEORGII FEJÉR Cod. dipi. Tom. I. a n n o 1165. 
3 Carm. miser. 
3 R o m a e . Tom. VII . P a g . 206—207. 
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constituit, ut Hungari linguae cumanicae ignari a limine regio 
paululum seccderent: «Jubente aliquando Sigismundo imperatore, 
secedere paululum omnes , qui cumanum nescirent. » 1 P L A N 
CARPINUS Jugurum mentionem faciens de iis ita scripsit: «Apud 
Jugures est fons et radix idiomatis Turcici et Cumanici.» 2 Te r -
rain Ugni, Jugia, uti notum est, etiamnum diversae tribus 
turcicae stirpis baskiricae inhabitant. A L B E R I C U S in chronicis 
anno 1246 conscriptis 3 pariter ac scriptor quorundam chronico-
rum bohemicorum Cumanos Tartaros dicit. 4 Denique antiquus 
historiographus Hungáriáé ISTVÁNFI de Cumanis disscrens narrat, 
eos suis temporibus Tar taros nuncupari. Cum his testimoniis E D R I S I 
optime convenit affirmans linguam bissenicam a baskirica, id est 
hungarica differre, scimus enim linguam bissenicam et cumanicam 
inter se arctissimo afhnitatis vinculo ligatas esse. Sed quid 
plura, habemus enim hujus rei luculentissimum testimonium in 
oratione dominica Cumanorum Hungariac atque in quibusdam 
aliis fragmentis antiquae linguae cumanicae a Cumanis per 
longissimum tempus religiose conservatis nec non in haud paucis 
nominibus propriis personarum et locorum, quae omnia satis 
superque demonstrant et comprobant, linguam Cumanorum 
Hungáriáé ab hungarica piane diversam fuisse. Ad hoc testi-
monium accedit, quod quaedam vocabula non ita pauca procul 
dubio turcicae originis in lingua hungarica, secundum omnem 
probabilitatem e lingua cumanica in hungaricam irrepserunt, e. 
g. csanak, in vocabulario cumanico canac ; kazan, in vocabulario 
cumanico chaxan ; esulak « vas ansatimi », kulak ; pite, almás pite 
quoddam cibi genus apud Cumanos Hungar ae usitatissimum, 
turcice alma pitcsi; Kása « pulmentum», «puls miliacea», qui 
cibus secundum M A R T I N U M BRONIOVIUM etiam apud Tartaros 
kipeakienses usitatissimum hominum agrestium alimentimi fuit, 
de qua re B R O N I O V I U S regis Poloniae legátus in hunc modum 
1
 A E N E A S SYLV. O p e r u m p a p . 595 e t s e q . 
2
 G E O R G I I F E J É R «A kunok eredete», pag. 54. 
3 L E I B N I T I I Access, hist. Tom. II. pag . 571—2. 
« M E N C K E N «Script, rer. Germ.» Tom. III. 
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scripsit : «Nobiliorcs tamen, carnes cibum, vinum crcmatum et 
mulsum potum habcnt, agrestiores vero pane carcnt, verum milio 
concusso lnctc et aqua diluto, (|uem Cassa vulgo nominant, pro 
cibo, pro potu lacte equino et casco utuntur» 1 etc. 
Secundum T H U N M A N N C M S T E P H A N U S V A R R Ó , membrum 
legationis Cumanorum et Jazygum, quae legatio anno 1744 ad 
limina reginae M A K I A E T H E R E S I A E Viennae apparuit, fuit ultimus 
Cumanorum, qui aliquam cumanicae linguae habuit notitiam. Sed 
liane notitiam, ad orationem domiaicani, quasdam breves salutatio-
neset preces restrictam fuisse, ego quidem pro certo habeo. D U G O -
NICS in libro « E T E L K A » inscripto diserte dicit, JOHANNEM N Á N Á S I 
assessorem in urbe Fülöpszállás tertio seculi praecedentis decen-
nio in schola pueros «pater noster» cumanicum ediscere 
severe jussisse.2 Idem N Á N Á S I anno 1 7 4 4 simul cum V A R R Ó a 
parte minoris Cumaniae ad aliquot privilegia obtinenda Vien-
nam missus cum sedecim annis post iter factum anno 1760 
obi it. Discipuli scholac Fiilöpszállásiensis «pater noster» cuma-
nicum late longeque divulgantes copias ejus ab iis et nonnullis 
auditoribus descriptas per totani terram Cummaniae diffuderujit, 
ita effectum est, ut jam anno 1 7 7 4 G A B R I E L T E R B Ö L C S et alii 
aliquam copiam orationis facile sibi acquirere possent.3 STE-
I 'HAXUS B A N K O S Fiilöpszállásiensis eodem anno «pater noster» 
cumanicum Festini coram multis recitavit. 4 Collegium Delire -
cziense duas orationis copias quo anno acquisiverit, non liquet, 
exemplar vero Kun-Szent-Miklosiense, quod in quodam proto-
collo archivi municipalis exstat, uti milii videtur, ex ant iquum 
protocollo in novum transumtum est. T H U N M A N N U S in illa, quam 
diximus, dissertatione duas collcgii Debrecziensis copias publi-
cavit, prof. V Á M B É R Y autem in dissertatione « Kun miatyánk» 
1
 BKOXLOVIL M A R I . Dnscriptio Tartariae. Apud Schwandtnerum. Scriptores 
RR. Hung. Lipsiae, 1-46. in fol. Tom. I. pag. 833. V. J K R X K Y 1. e. Tom. I. 
pag. 296. 
Festini, 1805 in 8. Tom. Il pag. 481. 
3 J . J K R X K Y «Keleti utazás», Tom. I. pag. 288. 
» Il I C O N I C S « Etelka» ed. alt. Tom l i . pag. 481. J E R X E V 1. e. 
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inscripta copiam Debrecziensem a J E R N E Y publicatam emen-
dandam instituit. D U G O N I C S in libro «Etelka» primum anno 
1788 publicato (juinque orationis copias edidit, A N T O N I U S vero 
G É V A Y in collectione manuscriptorum rariorum jam undecim 
copias congessit. In sequentibus minus defectivam copiam Debre-
cziensem Kun-Szent-Miklosiensi-paulo correctiori unam juxta 
alteram collocantes comparabimus : 
bezén at tamaz kenze kikte 
bezen at tamaz kenze kikte 
szen leszen szen adon 
szenlészen, szen ádon (apud J E R N E Y : adon) 
dösön szenkiiklon 
dösön szen küktön (non küklon, 
quam formam J E R N E Y habet) 
— — — nicziegen gérde ali kékte 
nitziégen, gérde, ali kékte 
bezén akomozne oknemezne berbezge pitbütör küngon 
bezén akó mezne, okné mezne, bergézge, pitbütör küngön 
(apud J E R N E Y : okomuzne okne mezne hergezge p i tpü tor—) 
il bezen ménemezne neszembezde jermezbezge utrogergenge 
il bézen méne mezne neszem bezde, jer mezbezge utrogergenge 
iltme bezne olgya manga 
iltme bezne, otgyamanga 
kutkor bezne álgya manna 
kutkor bezne, algya manna 
szen borsong boka csalli bocson igye tengere 
szen borsony ( J E R N E Y borson scripsit), boka csalli, botson 
XT.V 
( J E R N E Y haud recte bocson edidit) igyi tengere Ammen 
(«Ammen» apud JERNEY desideratur). 
V Á M B É R Y in illa dissertatione,1 uti jam annotavi, textum 
paulo correctiorem Debrecziensem emendandum suscepit, sed 
non omnia ei ex sententia successerunt, immo quaedam emen-
dationes ejus contra naturam et indolem linguae cumanicae, 
quantum earn ex codice Venetiano novimus, plane repugnant. 
V Á M B É R Y orationem dominicam in hunc modum correxit : 
Bizim atamiz kim sen kökte 
sentléssen ad'in 
dözünsen könglün nicekim zerde eile kökte 
bizim ekmemizni ber bizge küngön, 
at bizim giinemizni nizen bizde zermiz bizge ötrü gelgenge, 
iltme bizni at zamanga 
kutkor bizni at zamandan 
sen bar sen ize tengri 
Orthographiam praecedentis textus non solum ab originali 
Debrecziensi, sed etiam a ceteris textibus, quos novimus, plane 
alienam esse, quisquis videt. Palaeographia multum abhorret a 
vocalium tam violenta permutatione. Octo exemplaria J E R N E Y 
in scriptione e loci i inter se prorsus concordant, quam ob rem 
plane tentamen temerarium est hanc perfectam concordantiam 
pro nihilo putare. Ipse V Á M B É R Y dialectorum turcicarum peritis-
simus loco citatoobservavit, orthographiamtextuum «paternoster» 
cumanici a J E R N E Y editorum phonologiae dialectorum baskiricarum, 
nominatim nogaicae et crimicae prorsus respondere et uti optime 
novimus, in iis dialectis pariter atque in kazanica vocales e et 
i inter se permutari solent. Auctor vocabularii cumanici codicis 
Venetiani et missionarii germanici, qui magnam secundae sec-
tionis partem scripserunt, vernaculam dialecti cumanicae pro-
nunciationem recte et consequenter denotandam crebro non cura-
bant et praecipue in transcriptione vocalium saepe a verro aberra-
1
 Nyelvtudományi Közlemények. Tom. IX. Fase . III. Pag. 215—219. 
XT.VI 
bant, attamen in trascriptione nonnullarum codicis glossarum 
vocales c et i contra praesentem usum özbegianum inter se 
permutatae reperiuntur, e. g. cki loco iki, — eregirmen juxta 
eriktim « abominai us sum», cf. cagataicum irikmak, — clclic 
loco il «pax», — ci loco il «populus», — enidi, cf. osmanicum 
inidi, — cnc loco cag. ing crir loco cag, irür «est» etc. Mane 
eandem rem videmus in diversis manualium kazanicorum editio-
nibus, in prima enim editione orationis dominicae de anno 1862 
loco iscmeng sineng (rectius sineng isemeng) isiniing sining legitur, 
at in ultima editione ejusdem orationis de anno 1868 jam 
iscmeng sineng scriptum reperitili". 1 Ceterum in ipsis dialectis 
cagataicis permutatio vocalis e cum i haud ita raro occurrit, e. 
g. erta «mane», quod in quibusdam dialectis irta sonat ; vocalis 
e dialectorum cagataicarum saepe ì dialecti kasgaricae respon-
det. «Pater noster» cumanicum in terra Cumanorum fi li us ab 
ore patris accepit et quamquam generationes recentiores formas 
vocabulorum obsoletas et quod ad etymon vix intclligibiles 
tandem aliquantum corruperunt, tamen genuinam sonorum pro-
nunciationem aequis auribus acceptam ab omni corruptione so-
licite custodiebant. E contrario auctores extranei codicis cumanici 
potius formas grammaticales vocabulorum, quam sonum res-
picicntes vernaculam linguae cumanicae pronunciationem haud 
ita raro alterabant. VÀMBÉKY non solum partem phoneticam, sed 
etiam formas vocabulorum orationis ad normam linguarum caga-
taicae et osmanicae transmutavit, in locum glossarum parum 
notarum rariorumque vel saltern non ita multum usitatarum alias 
in orientalibus et occidentalibus dialectis usu tritas substituit ac 
formam pitbütör plane omisit. Idem loco kikte «in cacio» kökte 
scripsit, at octo exemplaria a JERNEY edita in transcriptione 
vocalis i (proprie u) optime concordant. In codice quoque Vene-
ditiano ö et ü inter se nonnunquam permutantur, e. g. uzdi pro 
özdi, söünclii pro süjünclü, iileb pro öleb, böri «lupus» pro büri 
1
 V . G A H K I E L I S de B Á L I N T «Kazáni tatár nyelvtanulmányok». Fase. I I I . 
Pestini, 1877. 
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etc., in dialecto vero kazanica haec permutatio communiter 
obvenit, e. g. kük «caelum», söjöncc, ül—, iiz etc. V Á M B É R Y ali 
in eilc transmutavit, at in «pater noster» cumanico codicis 
Venetiani hoc loco item alley scriptum est : koctà alley ierda, 
cf. kazanicum alaj. V Á M B É R Y vocem oknemezne in ekmemizni 
transmutavit, at codex cumanicus hoc loco ötmackimizni habet, 
cf. formam turcicam or. ötmcik, mongolicam ödmak. Formam 
mene mezne V Á M B É R Y in günemizni alteravit, at mihi haec mu-
tatio perquam temeraria videtur, formamqne mene potius cum 
osmanico Jena « malum » comparare mailem (cf. hungaricum fene 
«truculentum» etc.) Vocem pitbütör, quam V Á M B É R Y a textu 
plane exclusit, cum ^ j jX j ^yis «perfecte», «piene» comparandam 
existimo. De ultimis textus vocibus, quae manifesto eulogiam 
continent, V Á M B É R Y duas contrarias opiniones protulit i . voces 
szen borszony igyi tengere cum sen bar sen ize 
tengri transcripsit, id est «quia tu es — — — dominus deus», 
voces vero boka csalli bocson vel botson sibi prorsus ignotas esse 
dicit 2. eas simul cum praecedentibus conclusioni orationis 
dominicae secundum M A T T H A E U M «quia tuum estregnum» etc. 
respondentes dicit. Hae duae opiniones se invicem tolfunt, 
voces enim notae in eulogia orationis cumanicae a conclusione 
M A T T H A E I plane differunt, ignotae vero, si vere ignotae fuerint, 
ad nihilum recederent. 
Boka csalli, botson vel bocson mihi turcico orientali (J-y'L^ K^ ? 
^jmi j b j j respondere videtur, id est «potens, (improborum) per-
cussor et fortis es», cf. locum psalmi : «quia, quem tu percussisti, 
persequuntur etc. 1 Cum hac conclusione optime 8 v. psal. XXIV. 
convenit : «Jehova robustimus et potentissimus ; 
Jehova potentissimus bellator», in textu originali: 
Taj nirp naj? mj? rrirr 
Itaque totam conclusionem in hunc modum vertendam 
existimo: «tu es potentissimus punitor, robustissimus dominus 
Deus», — hae voces sane conclusioni orationis secundum 
1
 69, v. 27. 
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M a t t h a e u m minime consentaneae sunt. Ecclesiae protestantes, 
uti notum est, orationem dominicam secundum M a t t h a e u m 
recitare solent, scilicet cum vocibus: «quia tuum est regnum, 
et potentia, et gloria, in saecula. Amen»' concludunt, quam-
obrem V á m b é r y orationem post tempus reformatorum a quodam 
i 
missionario protestanti in linguam cumanicam conversam dicit. 
At, uti vidimus, voces citatae cum conclusione secundum 
M a t t h a e u m minime convenient, ideoque tota sequela, quam ex 
consensu duorum textuum reapse non existenti V á m b é r y deduxit, 
ad nihilum recedit, quin etiam hoc consensu posito equidem seque-
lam praedictam talem existimo, ac siquis ex conclusione orationis 
Tungusorum ochockicorum secundum evangelium M a t t h / e x : 
TJmh Xxuii ih FÍ íi 111 uti gapcruo etc. suspicaretur eos protestantes esse. 
«Pater noster» kazanicum in catechismo ab anno 1868 cum 
vocabulis Sineke patsal'ik etc. terminatur, sed hoc nihil impedit, 
quominus ea Turcarum kazanicorum pars, quae christianismum 
adepta est, ecclesiae orientali graecae annexa sit. Quasdam 
oi-ationis voces V á m b é r y optime interpretatur 1. sentlassdn 
«sanctificetur» ex hungarico adjectivo szent «sanctum» deriva-
tum dicit, sed hie annoto, octo exemplaria a J e r n e y publicata 
formam szen exhibere et suffixum : la scriptum esse, verborum 
enim denominativorum turcicorum suffixum la, là et non las, 
làs sonat, quod ultimum tunc tantum usurpatur, quum actio 
reciproca significatur, e. g. dostlasmak «conjungere amicitias», 
— cagataicum jakalasmak «se invicem per colluin corripere» 
etc. 2. döziinsen V á m b é r y apposite cum verbo turcico orientali 
tiizmàk «ordinare» comparai et hie annoto, in voce cumanica 
ti loco ii cagataici scriptum esse 3. kiiklon vero, quod in quarto, 
quinto et octavo exemplario doctissimi J e r n e y köklön scriptum 
reperitur, turcico or. köngiil conparat, quod proprie voluntatem 
significabat, — etiam hic permutationem vocalium ö et ü obser-
vamus 4. nitziegen prof. V á m b é r y recte cum turcico or. nicàkim 
conparavit, cf. apud P a v e t de C o u r t e i l l e , nezikkim 
1
 Cap. 6. v. 13. 
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codicis Venetiani : nezikkim koctci alley ierda i sicut in caelo, ita 
etiam in terra 5. ger pronunciationi krimicae, nogaicae, kaza-
nicae, baskiricae, kirgizicae ger, gir respondet ; codex Venetianus 
hoc loco ier habet 6 . küngön secundum opinionem V Á M B É R Y 
perperam loco künön scriptum est ; equidem formám küngön per 
erroneam repetitionem monosyllabi kün, gün ab adverbio (bu) 
gün ortam existimo, quamobrem in secunda ejus parte gön, 
kazanice kön et non kön vel kün scriptum est. Codex cumanus 
hoc loco bugun habet 7. il «abducere» VÁMBÉRY pro « /scr ip tum 
existimat 8. neszem apposite cum turcico nigàm comparai, quod 
a nigàkim, nigàkkim abbreviatum est g. jer mez «remittimus » 
V Á M B É R Y germiz legit et hoc verbum cum osmanico gaidirmak 
«persvadere», «reconciliare» comparai, equidem mailem formám 
jermez cum turcico or. jaj-, kazanico jàj- conferre 10. otgvaman, 
algya man secundum V Á M B É R Y al gaman legendum est, al enim in 
sermone turcico orientali fraudem significat, gaman vero cum tur-
cico jaman « malum » convenit. Assimilatio litterarum nasalium 
cum sequentibus dentalibus t, d, qualem in forma algya manna (n) 
videmus, etiam in dialecto kazanica perquam usitata est, e. ,g. 
annan loco andan «inde», «illinc». In dialectis nogaica et bas-
kirica eadem assimilatio obvenit, cf. exemplum a V Á M B É R Y 
citatum gark'inn'in loco gark'indin «a consanguineo». 
Postquam correctiones clarissimi linguarum orientalium 
professoris Pestinensis in praecedentibus solicite examinavimus, 
earum auxilio et ope exemplarii Kun-Szen-Miklosiensis totum 
textum in hunc modum emendandum proponimus : 
Bezem atamiz kirn sen kiiktà. 
Senlasün sen ading 
Dözünsün sen könglüng nigàkkim gerdà alaj kiiktà. 
Bezem ötmakemezne ber bezgá bütön bütön bu gön. 
Al bezem menàmezne nigám bezda jajirmiz bezgá ötrü 
gelgánga. 
Iltmá bezne al gamanga. 
CODEX CUMANICÜS. ^ 
L 
Kutkor bezne al gamanna(n). 
Sen bar sen: boka cali(k), bot(au) ige tengri. Ammen. 
Possessivum «nomen tuum», «voluntas tua» in hac oratione 
per praepositionem pronominis separati sequenti substantivo 
cum suffìxo possessivo conjuncto exprimitur, eadem dicendi 
ratio emphatica in lingua hungarica perquam saepe usitatur et 
in hac re constructio hungarica antiquam cumanicam alterasse 
mihi persvasum est, in oratione enim codicis Venetiani loco 
sen ad'ing, sen könglüng possessiva se nig (setting) alig (ating), 
senig (setting) tilemegin (hanleching) obveniunt. «Pater noster» 
Cumanicum in pagina 126 codicis Venetiani ita scriptum legitur : 
Atamis kim köcta sen. 
Algiszle bulsun senig atig. 
kelsin senig hanlechin. 
bulsü senig tilemegin nezikkim koctá alley ierdà. 
kundegi ötmaekimisni bisga bugun bergil. 
Dage iazuelarmisne bisgà bozzatkil. necik bis bozattirbis 
bisgii iaman etchenlerga. 
Dage iecnik sinamákina bisni kuurmagil. 
Bassa barce iamandan bisni kuthargil. Amé. 
Forma bulsun loco cagataici bolsun plane cum pronuncia-
tione kazanica bui- convenit, jam ex his duobus orationis textibus 
quisque pronunciationis cumanicae cum kazanica perfectam 
quod ad vocales concordiam facile perspicere potest. Et iam in 
dialecto bosniaca loco vocalis o interdum u pronunciatur.1 
In annotationibus manuseriptis notarii cumanici G a b r i e l i s 
T e r b ö l c s sequentes salutationes repertae sunt : 
1. Zubet kharon 
2. Haj tnajdon alfekor 
3. Tenzade klunade 
4. Is tinivili tengite kelibe 
quae etiam in protocollo Kun-Szen-Miklosiensi in hunc modum 
seriptae occurunt : 
1
 B L A U : Bosnisch-türkische Sprachdenkmaler. Pag. 21. 
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Saliitationes. 
La obet heron ! alahajdom! Alafekor! tenzene ! kenade, scini-
vico tenget e helebcle. 
Has ultimas salutationes J e r n e y aliquantum diverse scriptas 
publicavit : Laobethrom ! Alahajdon ! Alafekor! Tenzene! Kenade! 
Iszcinivico ! Tcngclebcle ! 
Voces praedictae etiam in manuscripto quodam D a n i e l i s 
C o r n i d e s ita scriptae legi possunt : 
Laobctherom! Alahaidom ! Alafekor! Tenzene! Kenade! Sci-
nivisco tengcle helebcle'1 
Haec ultima lectio a priori parum tantum differì. Versio 
hungarica salutationibus collectionis G a b r i e l i s T e r b ö l c s appo-
sita diserte demonstrat, eas dialogum brevissimum salute accepta 
et reddita continere. Prima questio hujus dialogi Tenzene kenade 
esse videtur, id est tine sen mi kending « quomodo vales tu ?» Avian 
tine turtungizmu enim in lingua turcica orientali « quomodo vales ? » 
signifìcat, kending vero tu quidem significai. Interlocutor questioni 
praedictae cum laobethrom, id est y?) «optime valeo» 
respondet, quam lactam responsionem quaesitor cum exclamatione 
Alahha hamdan, Alahha siikran accepit gratias Deo actas ita 
continuans: istcinib bilà tengriden tilerben «cum desiderio (salutem 
tuam) a Deo exposco». S protractum copista facillime cum f con-
tundere potuit et ita effectum est, ut loco siikran exemplaria 
nos t r a f ckor exhibeant. Voces arabicae in his salutationibus admi-
rationem minime efficiunt, optime enim doctissimus B l a u obser-
vavit, linguam arabicam et persicam, plus quam linguae occidenta-
les, indolem idiomatis cumanici affecisse. Quum in litteris summi 
pontificis H o n o r i i IV. ad regem L a d i s l a u m Hungáriáé de anno 
1287 scriptis legimus, regem cum ipsis Saracenis conversari et 
hunc litterarum locum cum sequentibus de eodem rege L a d i s l a o 
vocibus T h u r o c z i i : «cumanice et non catholice conversabatur »2 
1
 Tom. III. Part. II. pag. 94. Fragmenta aliquot Diplomatum et Actoruin 
publicorum. Pag. 117. Inter Mss. Musei Nation. Hung. V. apud J E R N E Y . Tom. I. 
Pag. 295—296. 
2
 Chronica Hungarorum. Pars II. cap. 80. 
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comparamus, Cumanos in litteris H o n o r i i Saracenos denomi-
nates esse facile perspicimus, nomen vero Saracenorum in 
litteris pontificum ejus temporis sequtores religionis islamicae 
significare optime novimus. Doctrinam Corani apud Bulgaros, 
Chazaros, Cumanos propagatam fuisse multis et gravibus testi-
moniis confirmatur. Voces arabicae ad cultum pertinentes in 
codice cumano Venetiano haud ita rarae sunt, e. g. haziz 7J7-C, 
kurban «sacrificium», aval «initum» etc. Nomina mensium 
Januarii et Novembris in codice Venetiano : safar ay et kurban 
baran ay (sic!), práecipue nomen ultimum doctrinam Corani 
apud Cumanos propagatam fuisse manifesto conprobant, ^Lxj 
enim Muhammedanorum solemne festum est. P l a n - C a r p i n u s vero 
ac A s c e l l i n u s diserte dicunt, eos in terra Bissermorum populum 
cumanice loquentein, religionique saracenae addictum visitasse.1  
C o r n i d e s in collectione rariorum annotationum aliam quoque 
salutationem manuscriptam possessit, quae super mensam dice-
batur, scilicet : 
Mikamaz kunsenmenden szenakori kikememezne'' 
id est : 
Khanimlz kün seti mendàn ! suna kör ikmàkemezne 
«Domine noster ! contentus esto nobiscum et da (nobis) 
panem nostrum.» Mikamaz a forma Khanimiz per transpositonem 
ortum esse videtur, — quod ad verbum kün vel kön, cf. formam 
factitivam cagataicam dLcj.őóyí' (kondimnak) formamque viGiby 
«contentus esse» apud P a v e t de C o u r t e i l l e , — verbum sun 
«offerre» significai, cf. èagataicum ^jLjj-w (sonmak), kazanicum 
sun-, quod ad formam suna kür, cf. formas imperativi turcicas 
y S ö ^ ^ ^ y s «es», «este», proprie «videas, utsis», «videatis, 
ut sitis». Secundum doctissimum B ö h t l i n g k fortasse in formis 
imperativi jakuticis b'isar, b'isarìng idem kör latitat.3 Forma 
kikeme (mezne) manifesto pro ikmak «panis» scripta est et haec 
1
 F E J É R Cod. Dipl. Tom. IV. i. pag. 426. 
2
 Tudományos Gyűjtemény. 1833. Tom. X. pag. 91. V. apud J E R N E Y 1. c. 
Tom. I. pag. 296. 
3 Jakutische Grammatik, 303. 
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forma kazanico ikinak ad litteram respondet. Et iam in hac 
brevi salutatione pronunciationem knzanicam observamus, scilicet 
e pro i, ii pro ö scriptum est. 
Nomina propria et geographica antiquiora Cumanorum 
Hungáriáé quantum ea ex diplomatibus, conscriptionibus, chro-
nicis et scriptoribus historicis novimus, magnani partem tur-
cicae originis sunt. Ipsum nomen K u t h e n celeberrimi ducis 
Cumanorum cum verbo chivaico kiitvidk, kazanico köt- «pasto-
rem agere» conncxum est, pastor enim in antiquis temporibus 
et ducem et regem significabat. Nomen A r b u z cum cagataico 
arbamak, arbatmak «consiliari» convenit (orbagli «consiliator,» 
ex quo per formam intermediam arbav, arbau diphtongo an 
tandem in o, u contracto forma arbu-facile oriri potuit). T u r t u l , 
nomen nobilissimi Cumani, cujus memoria in nomine loci Törtei 
falu adirne viget, cum antiquo liungarico turul, cagataico turgul 
«falco,» mongolico túrlak «corvus» convenire videtur. Nomen 
loci Altak szállása, hodic A tokháza cum cagataico aldag «dolus 
malus» convenit. Baych scdlldsa, quod « descensus » dicitur, quod 
ad primam compositionis partem cum batik kazanico «terrénum 
palustre,» «profundum» idem esse quis non videt. Nomina 
K e l d e c h , K u c h m e g , I t e g , T e s c e n c h , B y t e r , I s o k , quae omnia 
clarissimus S t e p h a n u s G y á r f á s in secundo voluminc egregii 
operis sui «A Jász-kunok története» inscripti retulit, sane tur-
cice sonant. In diplomate de anno 1347 archivi Comitum 
Z i c h y : nomen gcntis Cumanorum chcrtan memoratur, quod 
nomen etiamnum sub forma Csertdn viget et cum cagataico 
«abyssus,» «vorago» idem esse videtur: «Nos comes 
K u m c h e g , capitaneus Comanorum generationis Chcrtan.»' In 
hoc ipso diplomate K u m c h e g ita loqui tur : «ex permissione 
Churchy filli nostri — — — annuimus et concessimus, duode-
cimi comanos fìltreas domus habentes, videlicet Paulum dictum 
C h y t a , filium M a n t h u l a , Thomam et Nicolaum filios ejusdem 
Manthula, Mesther filium Nicolai, B o l d e n filium J a m u l o , 
1
 II. Tom. pag. 268—9. 
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K y s t r e filium J a p z a , T a s t r a filiuin ciusdem Japza, 
Bekc filium A l t h a b a r z . — — — — — » Nomen M a n t h u l a 
fortasse ex arabico jALc «praestantior ligni agallochi species» 
depromptum est, cf. formám persicam x-'Alc. In diplomate reginae 
E l i s a b e t h a e de anno 1367, die 28 Április capitaneus K a r l a 
nominatur: — — — — — «Sub capitaneatu Johannis filii 
Stephani filii K a r l a capitanei Comanorum nostrorum genera-
cionis C h e r t a n constitutis, specialiter C h o b a , U m u l , O l a k a , 
B e s e & c . » In diplomate quodam de anno 1325 nomina trium 
nobilium Jazygum famulorumque unius eorundem memorantur : 
«Jazones circa Chabam (hodie : Pilis Csaba) commorantes : 
C h a t h a r c h , Z u d a k , B y k et famulum eiusdem K a r a c h i n u m 
ac C h y w a c h — — — — , » cf. vocem éagataicam ^^l^üs. In 
diplomate regis S t e p h a n i V . de anno 1266 nobilis quidam cuma-
nus «comes P a r a b u c h » nominatur, cf. chiv. big «princeps». In 
antiquissimo diplomate archivi districtuum Jazygum et Cuma-
norum, quod diploma anno 1323 rex C a r o l u s I . dedit, sequentia 
nomina Jazygum conscripta reperiuntur : «Jazones fideles nostri : 
L a r z a n filius Z o k a n , I w a c h a n filius T u r d u h , Jacobus filius 
K e s k e n e , C h a r e t h filius A m b u l t a n , Demetrius fii. G u b u l , 
Stephanus B e e g z a n , Paulus filius M o k z u n , Andreas fil. C h a k a n > 
Z a k a r a n et Georgius filius eiusdem, Demetrius filius K e y a n , 
Stephanus filius K u k m a n . I I u r z , A r p a n , Andreas filius Z u a g a n , 
Zaduk fil. K a l h e n , Georgius fil. M a g a r , Petrus filius C h a m a z . » 
Filii in hac nomenclatura jam nominibus christianis appellati 
sunt, at nomina patrum excepto M a g a r , quod cum M a g y a r 
idem esse videtur, prorsus indolem linguarum turcicarum redo-
lent. In conscriptione possessionum cumanicalium sedium Myse, 
Kyszalaas, Layos, Szabadzallaas de anno 1557 locus Karah 
«nigrum» et praedium Thazlaar, (ykéb «lapides») memorantur, 
quae nomina turcicae originis esse dubium non est. In nomen-
clatura Cumanorum majorum sedis Koolbaaz anno 1572 con-
scripta' haec quoque duo nomina locorum memorata reperiuntur: 
1
 «Summarius extractus Possessionum, colonorum, censuum, Muneralium, et 
aliorum proventuum, pertinentiarum, Arcium Agriensis, et Zarwaskew, ac Jazigum, 
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Nagithurgon et Kysthurgon, in quibus thurgon a radice verbi 
turcici tur derivatum stationem, hungaricum szállás significai. 
— Reges Hungáriáé seculo XIII . interpretes linguae cumanicae 
habuisse vel saltern servitio eorum interdum usos fuisse ex 
diplomate sequenti capituli Strigoniensis satis superque elucet : 
«Gregorius prepositus et Capitulum Ecclesiae Strigon. omnibus 
xpi. fidelibus, praesentes litteras inspecturis salutem in domino. 
Ad universorum noticiam tenore presencium volumus pervenire. 
Quod cum domina Maria Illustris Regina Ungariae, nobis per 
suas litteras precepisset, ut unum ex nobis, cum comite Rubyno, 
Villico Strigonensi, homine suo mittere deberemus, cuius testimonio 
idem comes Rubynus terram ipsius domine Regine, TVj'r vocatam, 
quam Mortunus et Geotgio interpretibus Kelduchyni cumani, eadem 
domina Regina in praefatis suis litteris se contulisse scribebat, 
perambularet et statueret hominibus memoratisi» etc. Datum 
per manus magistri Sixti , Scolastici Strigon. Anno domini. 
M°. CC°. LX°. octavo.1 — Nomen montis Kaska dagli in regione 
cumanica prope mare Azovium, quern montem Abulfeda 
nominat, doctissimus B l a u in dissertazione «de Cumanis» 
optime cum glossa cumanica vocabularii Venetiani chescha, 
éagataice l<L»x>ji «breve» comparat, in territorio enim linguae 
cumanicae quaqua incedimus, ubique eandem indolem hujus 
linguae turcicam conspicimus. 
V, 
Nomen Scytharum jam antiquissimis temporibus collectivum 
fuisse et hoc ipsum nomen populos quoque turanicos a regi-
onibus olim hyperboreis dictis usque ad territoria populorum 
Cumanorum maiorum et minorum, oppiditiue Nagy-Zeghed, unius integri anni 1570. 
Et eorundem proventuum limitata taxatio. Per Egregios Petrurn Faygelium, Consili-
arium Camerae Scepusiensis, Joannem Freyrlenreich, Magistrum r.ustrationum, ae 
Joannem Swkan, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Commissarios, Anno Domini 
1572. conscriptus.» V. apud j e r n e y 1. c. Tom. i i . pap. 273. 
1
 Hoc diploma membraceum de anno 1268 in archivo capituli Strigoniensis con-
servatur (priv. I.ad. 29. Fase. 1. Nro. 2.). V. Monumenta Eccl. Strigoniensis ed. 
F E R D I N A N D U S K N A U Z , Strigonii, 1874. Tomus 1 . pag. 561. 
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stirpis iranicae diffusos significasse constat inter ornnes. In 
epopoea Persarum teoLueLi inscripta memoria antiquissimorum et 
perquam sanguineorum bellorum gentis iranicae cum turanica 
adhuc viget. S t r a h o in 3 cap. libri VII geographiae auctoritate 
Ephori usus non solum Sauromatas a Scythis distinguit, sed 
ipsos Scythas indole et moribus inter se multum differre dic.it: 
" E<poy>oq <T sv z f j zszápzYj jùv zrjq tazoplaq, Eùporztrj è.f irzrypaipoaívYj jijXai, 
zsptods'jaaq zrjv E'joojzyjv fiéypt -X'j'fwv izze ziXsc WYjdiv slvai zwv zs tiXlcov 
Ex'jdròv xaì rorj I'aopo/iarajv zoìjq [ilotjq àvopolouq' zooq iùv yap slval yaXsnmjq 
(liars xuì rlvf)p(ozo<paysìv, zoitq o's xal TtSv aXXmv pfxov àrrdysadai. x. z. A.1 
H e r o d o t u s vero linguas scythicas haudquaquam ejusdem 
indolis esse (licit, ita e. g. Gelonorum linguam a Budinorum 
clare distinguit et hoc loco sane linguam Gelonorum non 
graecam, sed scythicam intellexit, nam linguam graecam a 
Budinorum idiomatc distinguere minime opus fuit, 3 — alio 
loco linguam sauromaticam ab aliorum Scytharum linguis 
diversam esse tradit .3 S t r a d o diserte ait, Graecos nomen col-
lectivum Scytharum propter rerum ethnographicarum ignorantiam 
falso usurpasse, quippe antiqui Graeci varietatem populorum 
septemtrionis ethnologicam non satis perspicientes omnes eos 
populos nomine Scytharum appellabant : 
(pyjttt yàp xazà zryj zòiu àpyaitov EXXryxov àniav, (oansp za zcpbq ftoppàv 
fiéprj za yvàifnua év) overture Exóiìaq ixáXow Tj voitádaq, o'tq "Oarjnnq, — — — 
—, f j f su ovo ita zòiv xa<f ìxaaza èi'iveòv 
TazToiiiixov dià zì,v etyvoeav, oZzro za p.sarj ijpevà závza Alìhoziav xaXsiaftat zà 
Tifiòq dixsavù». /lapzopst ds zà zocaoral 
Justinus Pompeji Trogi epitomator Scythas ipsis Aegyptiis 
antiquiores dicit : «Scytharum gens antiquissima semper habita ; 
quamquam inter Scythas et Aegyptios diu contentio de generis 
vetustate fuerit,» «His igitur argumentis superatiis Aegyptiis, 
1
 Strabonis Geographica. Recognovit AUGUSTUS M E I N E K K . Lipsiae, 1853. Voi. 
II. Pag. 415. 
2
 Lib. IV. cap. 108. 
3 I., c. cap. 117. 
4
 Lib. I . cap. I I . §. 27. Editio Teubneriana, recognovit A . MEINCICE . Vol. I . 
Pag. 43 (Lipsiae, 1853). 
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antiquiores semper Scythae visi»1 et chronographi christiani 
antiquissimam epocham regni Scytharum in Asia Ixofttanói 
nominant. Nomine collectivo Scytharum etiam diversas gentes 
turcicas contineri e nube testimoniorum elucet. Massagetas, 
Alanos, Sacas, Parthos, quos antiqui c.ommuniter Scythas nomi-
nabant, scriptures recentiores graeci diserte Turcas dicunt, sic 
T h e o p h a n u s B y z a n t i n u s Massagetas, quos Persae sua lingua 
Kermichiones dicunt, Turcas esse non dubitanter asserit. 2  
Alanos a Massagetis ortos fuisse A m m i a n u s M a r c e l l i n u s diserte 
dicit: «Alani ex montium adpellatione cognominati». Sacae, 
quos S t r a d o simul cum Massagetis memorai,3 olim inter Oxum 
et Jaxartem easdem regiones habitabant, quas per omne tempus 
populos turcicos occupatas tenuisse notum est. Parthos, de 
quibus paulo infra uberius disseremus, doctus praelatus Galliae 
G u i a r d u s de L a i j d u n o initio seculi X I I I . cum Turcis ejus tem-
poris in indole populari optime convenire dicit : 
«Nam modos qui Turci , vetere sunt nomine Parthi.»4 
Hoc loco observo, in nomine collectivo regum Parthorum 
arsak (apud scriptures romanos arsac-es) et in nomine ethnico 
Massagetarum ( Mas-sag) nomen antiquum Sacarum (apud graecos 
l'àxai) procul dubio inclusum esse. Vox sak, saka cum voce 
turcica orientali gLu «prudens,« «intelligens,» «sanus» eadem 
esse videtur. — Nomina geographica regionis a Ponto Euxino 
usque ad mare hyrcanicum apud antiquos scriptures magnam 
partem auxilio linguarum turcicarum sufficienter explicari pos-
sunt atque quacdam nomina in turcicis tantum linguis earn 
significationem habent, quam eis scriptures antiqui attribuunt, 
i t a e . g . T e m e r i n d a , K a r b a l u k , G r a u c a s u s , S i l y n & c . P l i n i u s i n 
VII capitulo libri VI « Naturalis Históriáé » originalem significa-
tionem nominis T e m e r i n d a (al. edit. T e m a r u n d a ) « maris matrem » 
1
 Lib. II. cap. I. 
2
 In PHOTI I Bibliothcca, 1824, in 8. Pag. 26. a. 
3 Lib. XL cap. 8. 
• Du CHKSME Fr. Históriáé Francorum Scriptores. Lut. Parisiorum, 1641. 
Tom. IV. pag. 889. V . JERNEY libro c. Tom. II. Pag. 164. 
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dicit: «Tanain ipsum Scythae Silyn (al. edit. Sinum), vocant, 
Maeotin : T e m e r i n d a , quod signitìcat «matrem maris.» Sic et 
D i o n y s i u s Maeotin nsrina srovroo vocat. Primam partem vocis 
compositae cum turcico tingis, tcngiz, hungarico tenger optime 
convenire persvasum habeo atque in forma huj us vocis temer 
(pro tenget-) antiquum exemplum permutationis soni s cum r 
in linguis turcicis, praecipue in cuvasica multum usitatae 
conspici potest. In forma turcica orientali kőzetig «fenestra» 
sibilans z ancipiti dentali r verbi körmák respondet et hanc 
ipsam permutationem videmus in forma factitiva verbi körmeik : 
köstarmak «monstrare,» cf. jacuticum k ö c t t ü p juxta k ő r ö c x y h etc. 
Etiam hoc annoto, in forma temer a P l i n i o tradita hanc ipsam 
permutationem vocalium e et i occurrere, quae in dialectis 
turcicis prope Maeotin et postea usum obtinuit. P l i n i u s falso 
pro n, m scripsit. Nomen Silyn turcico orientali respondet, 
quod «lucidum,» «splendens, » «limpidum» signitìcat. Scythae 
etiam Jaxartcm «Silis» nominabant (hodie vel Idem 
P l i n i u s Scythas montem Caucasum sua lingua Graucasum (al. 
edit. Croucasim, quod mihi quidem melius videtur) nominasse 
dicit: «Scythae ipsi Persas, Chorsaros : et Caucasum montem, 
Graucasum, hoc est, nive candidum.» ' Kar in linguis turcicis 
«nivem» et okar «altum» dicit, quod ultimum in form is augan, 
nig. okan, éag. ogan «ens supremum, • «deum maximum» signi-
tìcat. Nomen G r a u c a s u s a P l i n i o traditum e turcico kar aukas 
(aukar) «altitudo nive candida» composituni esse haud ita 
incredibile est, sibilans enim formae Graukas facile in ancipitem 
dentalem r transmutari potuit (cf. exempla paulo superius 
aliata et uiguricum tormák, tiirmàk (in glossario V á m b é r y 2 ) cum 
cag. tozinàk, cag. okar, altum cum oguz «tumidum,» «crassum ») 
In nomine turcico Kaucasi Kafdagli syllaba kaf cum kan 
plane convenit, dagli vero idem signitìcat, quod antiquum aukas, 
aukar (okar). Doctissimus II. K i l p e r t in geographia orbis 
1
 I-li». VI. cap. X V I I . 
2
 IJ igur ischc Sprachmonumentc . Innsbruk 1870. 
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terrarum antiquis noti, cujus primam partem nuper edidit 
(Berolini, 1877), quasdam montis Caucasi valles jam anti-
quissimis temporibus a populis turanicae originis inhabitatas 
fuisse asserens etymologiae nostrae nominis Caucasi a Plinio 
traditi validum suppetit füleimen. Antiquissimus vero Arme-
niorum historicus, cujus liber sub nomine A g a t h a n g e l i notus 
es t , ab Armeniorum rege Teridate (n. anno 237) ait auxilio 
quorundam populorum Caucascorum, quos diserte Hunnos 
nominai, Persas bello devictos esse. Scythae Macotin etiam 
K a r p a l u k (apud T z e t z e m , Chil. VIII. 773) nominabant, quod 
nomen in lingua corum piscinam significabat, cf. turcicum bal'ik 
«piscis». Non solum nomina geographica Scytharum praedicta, 
sed etiam nomenclatura deorum scythica, quam pater histo-
riarum H e r o d o t u s memoriae prodidit, tàlis es t , ut quisquis 
linguarum turcicarum peritus indolem hujus nomenclaturae tur-
cicam illieo perspiciat, H e r o d o t u s enim ait, ! Scythas Vestam 
T a b i t i , Jovem P a p a e o s , Gaeam A p i a , Venerem Uraniam A r t i m -
i ' a s a , Neptunum T h a m i m a s a d a s nominasse. 1 O r i g e n e s haec 
ipsa nomina in suo libro contra C e l s u m rursum perhibens 
Apollinem G o n g o s ü r nominat, pro quo H e r o d o t u s loco citato 
Oitosyros habet. 2 Forma gongos evidenter cum turcico giines 
«sol» convenit, T h a m i m a s a d a s vero, pro quo O r i g e n e s : T h a g i -
m a s a d scripsit, quod ad primam ejus partem, cum turcico 
tcngiz, tingis idem esse videtur ( T h a m i m a s a d a s fortasse idem 
valet, quod turcicum tengising atasì «pater maris,» cum quo 
nomine etiam T e m e k i n d a praedictum in prima parte convenit), 
— A r t i m p a s a plane idem est, quod turcicum erdem pasa omnium 
virtutum quasi caput. Tabiti mihi «adoratam» (deam) significare 
videtur et nomen summi dei Papaeos cum turcico baba «avus,» 
bab'ir, baja «senex,» — uigurico bajat, öagataico b'ijat «deus» 
optime convenit. Etiam in lingua hungarica Deus interdum 
1
 Lib. IV. cap. 50. 
2
 Lib. IV. caput 59. 
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«senex» nuncupatur, v. locutionem : öreg Isten1 et in ipso 
nomine Isten «Deus» prima Syllaba is fortasse «antiquum,» 
«aeternum» significai, cf. vocem ös «avus,» «priscus». Antiqui 
igitur Turcae Deum ut ens supremum Okan, aukan, ut patrem 
generis human i antiquissimum baj at et uti ex nomine Papaei 
discimus baba invocaverunt. Hoc brevi excursu etymologico 
peracto ad enarrationem historicam redeamus. 
H e r o d o t u s a dextra fluminis Tanais supra terram Budino-
rum Thyssagetis vicinos J y r k a s (quod mihi scribentis errore ex 
priscino Tupxai ortum esse videtur, nam litterae T et / inter se 
facillime permutari possunt) habitare dicit.2 P l i n i u s vero inter 
diversas gentes circa Maeotin prope Tussagetas (al. edit. Thussa-
getae) Turcas (al. edit. Tyrcae) quoque memorai : «— — — 
Tussagetae, Turcae, usque ad solitudines saltuosis convallibus 
asperas: ultra quas Arimphaei, qui ad Riphaeos pertinent mon-
tes».3 Nomen populi ' l ò / t x /n , quos H e r o d o t u s (IV. 22) nomades 
venatorios fuisse et inter Volgám et Ural habitasse dicit, cum 
turcico jilriik « viator» idem esse K t e p e r t conjecit («Lehrbuch 
der alten Geographie,» II. Hàlftc, pag. 342). Nomen Turcarum, 
uti jam vidimus, apud scriptores byzantios tandem sensum 
collectivum nactum est et hoc ipsum nomen etiam apud 
scriptores oricntales haud ita raro ut collectivum usurpatur, 
sic Sa'adia nomen manifesto collectivum per "pn Ss 
interpretatur nomenque Turcarum jam in Talmude (tract. 
Jebamoth) loco Togarma legi potest : "p^niYD «domus (família) 
Turcarum,» ad quam vocem P a u l u s C a s s e l recte anno-
tavit, hoc loco nomen citatum nomini D"1S, id est Persine 
opponitur, quae oppositio cum perquam nota Irani cum Anirano 
vel Turano optime convenit. 4 Nomen T o g a r m a cum nomine 
1
 V . CI. PAUI.I HUNFALVY «Magyarország Ethnographiàja». Pestini, 1878. 
Pag. 241. 
2
 Tib. IV. cap. X X l i . 
3 Lib. VJ. cap. VII. 
4
 Der Chazarische Königsbrief aus dem X. Jahrhundert. Berlin, 1877. Pag. 
88-89 . 
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CH ' idem esse M o r d t m a n n u s recte admonuit. T h . D ' O k s z a et alii 
in nomine persico T u r a n item nomen Turcarum latitare dicunt.1 
Sems eddin in loco sequenti vocem d f i procul dubio sensu 
collectivo adhibet : aJliuaJlj dyJI ^«J j^cXJyco (jJlii ^ULLJI Lcj 
«Bulgari dicunt se inter Turcasl et Slavos habitare». 2  
Nomen Sacarum H e r o d o t o docente Persae itidem ac collec-
tivum usurpabant : Flepoat návzas robs Ixúdus xuHouot luxus. 3 Alii 
seriptores byzantii et orientales diversos populos turcicos nomine 
Hunnorum appellabant, sic P r o c o p i u s in libro «de bello Gothico» 
Massagetas Hunnos dicit: «Massagetas, sive, ut jam vocant 
Hunnos»,4 E v a g r i u s in história eccles. « Hunni, ohm Massage-
tae,» etc. T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a Persarum vicinos (Parthos) 
a multis Turcas appellatos ab aliis Hunnos orientis nuncupari 
dicit et alio loco operis expresse ait, Hunnos orientem Boream 
versus incolentes a Persis Turcas nominatos fuisse. P r o c o p i u s 
populum Bulgarorum constanter Hunnos nominabat. Nomen 
Hunnorum sensu collectivo etiam apud Orientales invaluit, ita 
e. g. historiarum scriptor persicus M i r c h o n d Avaros, Kazaros, 
Uzos et Bissenos stirpis hunnicae quatuor ramos nominat atque 
seriptores syriaci a temporibus C y r i l l o n a e s usque ad B a r h e -
b r a e u m nomine H u n o j e diversos populos turcicae et mongolicae 
originis denominabant. Jidem populi turcicae originis etiam 
Ugori, Uguri, Juguri nominantur. Antiquissimum nominis U g o r 
vestigium fortasse apud S t r a b o n e m reperitur, celeberrimus enim 
geographus in nomenclatura gentium regiones inter Tanaim et 
Istrum incolentium populum quendam Jazygibus vicinum U r g o s 
nominai : 4 dì ónstpxetpévq nàoa yiopa toh Izyd Imtos pera£Ì> Bopuodévous 
xui" lazpoo npoirij piv zar tv ij r <òv /'ertòv èprjpia, In situ oc Tupsyérae (fortasse 
Tussagetae P l i n i i ) ped' oSg ot' /ùCuyes l'appúrut xaì oc liaailetoi ì.zyù-
1
 Histoire de L'Empire Ottoman. Constantinople, 1871. Tom I. Pag. 10. 
2
 Memoires de l'Académie de St. Petersbourg. VI. Serie, torn. I. pag. 550. 
3 Lib. VII. cap. 64. 
* Lib. II. cap. I. 
5 Z. d. D. M. G. Tom. X X V I I . Pag. 583—591. B ICKELL, die Gedichte des 
CYROLLANUS etc. 
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[isvo! xat Oòpyot, tò iúv nXinv vo/tádeq, òh'yoi dk yetopylaq smftsXoó/isvoil 
Si vero nomen Tiiregetarum cum nomine Tussagetarum P l i n i i 
idem esset, quod non dubito, Urgos quoque cum turcis P l i n i i 
unum eundemque populum significare firmiter crediderim. Jor-
d a n i s nomen Hunnorum etUgurorum ita conjunxit, ut ii apud 
eum in loco sequenti nomine composito Hunugurorum nuncu-
pentur: «Hunugori autem bine sunt noti, quia ab ipsis pellium 
murinarum venit commercium»,2 quamobrem «pellis» in lingua 
rabbinica WIK- "TX dieta esse rnihi videtur,3 nomen enim Hunno-
rum in idiomate syriaco interdum sub forma Unoje apparet. 
T h e o p h y l a c t u s S i m o c a t t a Uaros, id est Avaros et Chunos 
uno eodemqe nomine Ugoros dicit.4 Nomen K h a g a n i , quod 
supremum ducem apud Avaros significabat, nomina minorum 
dignitatum tudun et jugur (cf. verbum turcicum ^yLjyi, quod 
non solum «tenere», «possidere», sed etiam «regnare» signifi-
cat), ipsum celeberrimi Khagani nomen proprium B a j a n (cf. 
cagataicum ^l» « dives », «princeps»), denominatio sacerdotum 
Avarorum a T h e o p h y l a c t o tradita5: bokolabra, cujus formae 
primam partem doctissimus P . H u n f a l v y cum voce turcica 
comparavit,6 Avaros gentem turcicam fuisse diserte com-
probant. At non solum Hunni , Avari, Cumani, sed etiam aliae 
tribus turcicae terram Desti Kipcak inhabitantes apud occi-
dentales uno vocabolo Ugori denominati fuerunt. J am doctus 
O l i v i e r i , qui diplomata et libros reconditos históriáé Januen-
sis indefesse scrutatus est, annotavit: «lingva ugaresca o uga-
rica era forse l'idioma tartaro degli oi'gurs (sic !) molto simile 
al Turco».7 In diplomatibus E l i a e et I h a r c a s s i i , originális ho-
rum tractatum lingua «ogarescha» dicitur, at in alio tractatu 
de anno 1387, cum sex tantum annis post datum E l i a e con-
1
 Lib. VII. cap. 3. 17. 
2
 JORDANIS hisce vocibus addidit : «quos tantorum virorum formidavit audacia» 
3 Vide ELIAS sub radice "Y"1D ' n Tisbi et passim. 
» Lib. VII. 8. 
s Lib. I. 8. 
6
 Magyarország Ethnographiája. Pag. 152. 
7
 Histoire et Memoires de l'Institut Royal de France, classe d'Histoire et lit-
terature ancienne. Tom. III. Pag. 117. 
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scripto haec eadem lingua jam non «ogarescha», sed «lingua 
tartarica» denominatur: «et praesentis instrumenti de lingua 
tartarica» etc.1 Non solum Januenses, sed etiam alii scriptores 
occidentales Turcas Tauricae et chanati Desti Kipcak «Ugo res » 
nominabant. Nomen Ugor cum nomine Turcarum eponymo 
O g h u z idem esse videtur, historiarum enim scriptor persicus 
R e s i d e d d i n simul cum tribù «Oghuz» sequentes tribus: Kip-
cak, Kangli (cf. trium tribuum bissenicarum nomen K a n g a r ) , 
Karlik, Kalagi, Agac-Eri et Uigur nemorat. In hisce formis 
ejusdem nominis: ogor, ugor et oghuz permutationis sibilantis 
cum r alterum antiquum exemplum conspicimus, cf. nomen a 
P l i n i o traditum T e m e r i n d a nomenque Neptuni scythicum 
T h a m i m a s a d a s . Tribum2 O g h u z Russi interdum Polow-zi no-
minabant, Polow-zi vero Cumanos significare constat inter om-
nes, Cumanos autem T h e o p h y l a c t u s 1. c. simul cum Avaris 
Ugoros nominai; his praemissis sequitur nomen U g o r et O g h u z 
ejusdem originis fuisse. C h a l c o n d y l a s Oghuzorum duos prin-
cipes D u z a l p e s et filium ejus O g h u z a l p e s cum Byzantinis 
bellum gessisse dicit. Tribus O g h u z postea «Turkomanorum» 
dicta est, at ramus quidam tribus Jomut Turkomanorum 
Ogurcali et non Oguzcali dicitur.3 De origine autem Turco-
manorum H. K i e p e r t 1. c. pag. 58 haud dubitanter asserit, 
eos Daharum, Massagetarum, Parnorum progeniem esse. Ipsum 
nomen O g u r «secundam fortunam», «bonum omen» significat. 
Cumanos T h e o p h y l a c t u s uti jam vidimus, U g o r o s , I b n 
F o s l a n et alii scriptores orientales et occidentales Turcas, 
G e o r g i u s C e d r e n u s Scythas nominat : rò zàv Oùzàv i^ vog ydvos « Ì 
x<ù ooTot Axodtxòv x. r. L 4 P l i n i u s inter gentes, quae regiones a mari 
1
 V. nostrani dissertationem «Adalékok Krim történetéhez» («additamenta ad 
históriám Krimiae»). Budapest, 1873. Pag. 32—33. 
2
 Histoire de l'Empire Ottoman par T H . D'OK.SZA. Tom. I . Pag. 11 (in anno-
tatone). 
3 Cagataische Sprachstudien etc. von HERMANN VÁMBÉRY. Leipzig, 1867. 
Pag. 223. 
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Caspio orientem versus sitas incolunt, Commanos et Jatios me-
morai5 ac prope portas Caucasiae castellimi quoddam «Cu-
mania» nominai : «Ab iis sunt portae Caucasiae, magno errore 
a multis Caspiae dictae, ingens naturae opus montibus inter-
r u p t s repente, ubi fores obditae serratis trabibus, subter mé-
diás amne diri odoris fluente, citraque in rupe castello (quod 
vocatur Cumania) communito ad arcendas transitu gentes innu-
meras : ibi loci terrarum orbe portis discluso, ex adverso ma-
xime Harmastis (al. edit. H e r m a s t i ) oppidi Iberum»1 (al. edit. 
H i b e r u m ) . C l a u d i u s P t o l e m a e u s (138—180 p. Ch. n.) jam 
Cumanos prope Maeotin, inter Basternos et Roxolanos habitare 
dicit.2 C o r n i d e s ad hunc locum in litteris cit. ad G e o r g i u m 
P r a y annotavit : «Praecipuus Codex Ms. Graecus Ptolemaei 
membranaceus, e Bibliotheca Matthiae Corvini Regis in Augus-
tam translatus, qui inter Codices graecos Mstos Históriáé pro-
fanae Numero i-mus est, quemque dedita opera inspexi, diserte 
habet : /oùvut.» Idem P t o l e m a e u s Udos (—Uzos) ad inferiorem 
Volgam habitare dicit. Cumanos longe prope mare Caspium 
in antiqua Parthia habitasse jam inde consequitur, quod Persae 
mare Caspium et y yssj vel ay appellabant3, quod nomen 
etiam apud Turcas invaluit. Flumen* Kuma, quod a Caucaso 
oritur et in mare Caspium influit, nomen -suum itidem a Cu-
manis cepit. Kumara antiqui «Udon» nominabant. — In libro 
«Gihannuma» inscripto oppidum Cumanorum ^ j jy^ memo-
ratur, quam formam nominis per negligentiam scribarum a 
^jlj-u* ( ^ j y j E ) «laetitia», «faustum nuncium», «deliciae» corrup-
tam crediderim : yiiU". sd^sxJj ydb j»lj ^ y j l o sc>y nJckLoJ 
^f^yjl »_JjJJI y Í2 íS jőjlj ^ gmi p b ^j fyMc üóójjS' LXLÈLO.1 
JOJlsO' i ^ b ' Ü j j l t ^ j ^ A J ! ^selCiLàaj' c^-LüLs"} y /y***) )) fl '" * 7-? '•V 
. ^ j J j f F r a h n recte admonuit loco y ü U » : yúU* legendum esse, 
id est Jaik, quod flumen P t o l e m a e u s Daix scripsit.4 Cumani 
1
 Lib. VI. cap. XVI. 
2
 Lib. III. cap. 5. §. 19. 
3 V. KLAPROTH. «Notice de la mer Caspienne». Memoires relatifs a l'Asie. 
Tom. III. Pag. 272. 
4
 Lib. VI. cap. 14. §. 2. 
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» 
igitur non prorsus more nomadum vitam egerunt, sed uti ex 
verbis citatis intelleximus, principes eorum oppidum quoque 
regium habuere, quod post devastationem Mongolorum Nogai 
tandem restauraverunt. Usque ad finem IX seculi Cumani re-
gionem inter Chazaros et Bissenos occupatam tenebant, tunc 
autem simul cum Chazaris in terram Bissenorum irruentes eos 
antiquis mansionibus depulerunt, sed nonnulli Bissenorum Con-
s t a n t i n o docente tandem in patriam reduces cum Uzis, id est 
Cumanis, amicitias conjunxerunt, attamen et postea — ad tern-
pus saltern — inter se aliquantum diversi manserunt.: *«« roìq Xeyo-
pivotq Ou£uig ouvqjxyoav xdt pi/pe ro~j vt/v eiaiv ev «òroFs eyovzeq zoiauza yvio-
piapaza íóaze diayiopi^eadai àuzóiq xaì voeìoOat fives ze Yjoav, ') Religio 
Muhammedanica, quae in regnum Bulgáriáé jam seculo IX  
et postea in Chazariam quoque penetravit, etiam apud Cuma-
nos propagata fuit, earn Cumanorum religionem scriptores 
ecclesiastici latini posteriores «ritum tartaficum» nomina-
bant, ita e. g. J o a n n e s diaconus Kiikiillòiensis : «Hic etiam 
gentem Chomanorum, ritui Tartarico involutam — ad fidem 
Catholicam converti procuravit (scilicet L u d o v i c u s I . rex Hun-
gáriáé) »2 etc. K a z v i n i in cosmographia3 annotai, Ghuzos sui 
temporis christianos esse; in hac re celeberrimus cosmogra-
phus manifesto erravit, at tamen nonnullos Cumanos id tem-
poris ad fidem christianam conversos fuisse, haud ita incredi-
bile est. K a z v i n i post terram Ghuzorum regionem K i m a k no-
minatam descripsit, quod nomen loco K u m a k scriptum esse 
persvasum habeo, inter vocales enim i et u pronunciations tur-
cicae parum tantum interest. K a z v i n i ait, incolas hujus regionis 
scripturam propriam habere et Ghuzos monti sacro hujus ter-
rae Menkur nominato cultum tribuere. Vox menkur mihi ex 
duobos vocibus mengü et ur composita videtur, quarum prima 
«aeternum», secunda «dominum» signifìcat, cf. adjectivum 
cumanicum codicis Venetiani mengü, e. g. pag. 144 cod. mqngii 
1
 De administratione. Pag. 166, 167 ed. Bonnensis. 
2
 V . JERNEY 1. c . T o m . 1. P a g . 59. 
3 Ed. WÜSTENFELD. Göttingae, anno 1848. 
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j'illar «innumerabiles anni», «aeternitas» et vocem ur, quod 
non solum in lingua hungarica, sed etiam in lingua bulgarica 
«dominum» significai, v. «bellum Troianum» medio seculo 
XIV conscriptum.1 Fortasse in nomine Scytharum «Sakaurak», 
(jui regem Parthorum senio confectum Sinatroklem regem suum 
elegerunt, urak itidem dominum significata Cumanos posteri -
ores artis scribendi gnaros fuisse B o h u s l a v u s B a l b i n i diserte 
dici t : «Superest hodieque aliqua barbarorum memoria non pro-
cul Evanczicio et Oslovanensi Coenobio, insigne templum Chri-
stianorum, in quo plurima Cumanorum sepulchra et saxa littcris 
illorum incìsa spectantur, quibus saxis totum fere Templi solum 
stratum est, ut ipse vidi.»3 Ceterum hanc B o h u s l a v i narra-
tionem ego quidem vix veram esse putaverim. Cumani isti sub 
tempus B e l a e IV. regis Hungáriáé anno 1253 in Moraviam 
irrumpentes earn devastaverunt et a scriptoribus chronichorum 
bohemis «Latrunculi et Antiambulones nuncupantur.4 Seculo 
XI Cumani jam ad Danubium quoque pervenerunt et ab eo 
tempore crebris incursionibus non solum principem Kijewen-
sem et impérium byzantinum, sed Hungáriám quoque mole-
stabant. J o h a n n e s S c y l i t z e s tribum Uzorum in impérium byzan-
tinum incursiones ab anno 1064 fecisse dicit. Celeberrimus 
Turcarum princeps A l p A k s l a n in pugnis saepissime valenti 
Uzorum auxilio usus est, ita unus eorum dux Ansiz Ibn Abile 
imperio principis Turcarum Palaestinam subjecit. E d r i s i totam 
Cumaniam longe lateque patentem sui temporis jqól»jdl nominavit, 
Rabbi P e t a c h j a vero Cumaniam non hoc nomine, sed T p ap-
pellai. T p ptl'b in litteratura rabbinica linguam arabicam sig-
nificabat, sic vocabulum D ' I T M K A b e n E s r a scribit esse notum 
Tip pt'Sü,5 D T p autem Tartaros sensu collectivo denominat. 
Cumanos cum Avaris conjunctissimos fuisse jam nomen C h e r -
1
 M IK I .OSICH «Die Slavischen Elemente im Magyarischen». Viennae, 1871.  
Pag. 60. 
2
 LUCIANUS «de vita longaeva» cap. 15. 
3 Epitome Historica rerum Bohemicarum. Pragae, 1677. Pag. 267. 
4 JERNEY 1. c . T o m . I I . P a g . 107. 
5 JOHANNES BUXTORFII Lexicon etc. denuo edidit et annotatis auxit BERNAR-
d u s E I s c h e r u s . L ips iae , 1875. 
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MicHioN diserte comprobat, de quo nomine T h e o p h a n e s anno-
tat, Persas eo Turcas denominasse,1 at vox cherm inde ortum 
esse videtur, quod Persae falsa etymologia delusi nomen Ava-
rorum Uar «locum munitum, prohibitum», id est interpretati 
sunt, ^jb enim in lingua persica fossam, locum munitum signi-
ficai.2 T h e o p h j l a c t u s , uti jam vidimus, Ugororum duos ramos 
Uar et chun nominavit et T h e o p h a n e s eosdem conjunction a 
Persis chermichion appellatos esse asserii. Avaros igitur cum 
Cumanis arctissimo affinitatis vinculo conjunctos fuisse firmiter 
credo. Avaros P t o l o m a e u s Parnos vel Aparnos denominat et 
eos prope Hyrcaniam ait habitasse, at in illa regione jam ab 
antiquissimis temporibus Parthos habitasse constat. S t r a b o Apar-
nos Dahas esse dicit : zoòg rf obv èv àptazepà eìanXéovzc z<> Kàamov 
xéXayoq Tzapoixoìtvzaq vo/mqaq Júag o'i vòv npoaayopsuooai zoòg iitovopa'opè-
vo'jq llàpvoos' Alio loco idem S t r a b o refert, unam partem Daha-
rum a ceteris ultra Maeotin habitantibus secéssisse et nomen 
Parnorum nactam esse additque hanc traditionem non omnium 
consensum merere : (hadi òk zoùq ílápvovq J áaq ptzavàazaq elv a e èx ziZv 
ijxkp zqq Maiwzcdoq Jawv, o'jg Favolouq q llapio'jq xahvtmv' oò róvo o (ópo),ó-
yrjzat Jáaq sìvai zevaq zcòv óickp zyq Mactozidoq l'xoDàv'3 
Cum hac traditione de origine Parnorum optime convenit 
J u s t i n i relatio de origine Parthorum : «Parthi, penes quos, velut 
divisione urbis cum Romanis facta, nunc Orientis impérium est, 
Scytharum exules fuere. Hoc etiam ipsorum vocabulo mani-
festatur: nam Scythico sermone Parthi exules dicuntur».4 Ver-
bum turcicum barinak proprie «abire» significabat, quamobrem 
nomen Parthorum ex hoc verbo derivatum opinor, forma enim 
bardi «is, qui a suis secessit» facile significationem exulis acci-
pere potuit. In forma Parn-os d post consonam r in n per-
1
 In PHOTII Bibliotheca. Berolini, 1824. Pag. 26. 
2
 Cf. hungaricum vár «castellum», város «oppidum», cf. etiam in dialecto osma-
nica ( j - ^ f j «suburbium». 
3 Lib. XI. capp. 7. 9. 
•t JUSTINI Historiaruin Philippicarum ex TROOO POMPEJO excerptarum lib. 
XLI. cap. I. 
L X V I I I 
mutatum est. Parnos igitur cum Parthis eosdem esse jam 
ex verbis praecedentibus elucet, duae enim relationes in no-
minibus et in ipso facto optime concordant. Dahae Plinio do-
cente cum Parthis easdem leges et consvetudines habebant : 
«Multitudo populorum innumerata, et quae cum Parthis ex 
aequo degat. Celeberrimi eorum Sacae, Massagetae, Dahae» 
etc.1 De nomine Daharum (Jáat, Jane) id tantum adjicio, hoc 
nomen C u n n i n g h a m cum zendico daJiyu «depopulator» inter-
pretari,2 G . R a w l i n s o n vero Dahas proximos Parthorum affines 
opinali.3 Ex iis, quae supra diximus, id quoque sequitur, Cu-
manos cum Parthis conjunctissimos fuisse, quam arctissimam 
affinitatem G e o r g i u s R a w l i n s o n libro citato hisce vocibus con-
firmat; «we must view the Parthians as the congeners of the 
. . . . Comans». Doctissimns B l a u Cumanos non solum Par-
thorum affines dicit, sed haec duo nomina eandem gentem tur-
cicam significare non dubitanter existimat. Ex antiquo nomine 
Parthwa, Parthava secundum pronunciationem iranicam formam 
P a h l a v oriri necesse fuit et nomen Cumanorum apud Russos 
P o l o w z i simul cum formis germanicis vai, fai ad hanc formam 
iranicam reducendum est. Antiqua lingua Pahlav apud Persas 
proprie Arsacidarum linguam parthicam significabat,4 sed tem-
porum decursu Persae falsa etymologia delusi sub hac deno-
minatione antiquissimorum heroum et regum persicorum linguam 
intellexerunt, vox enim ^-Igj in lingua persica «fortem», 
vero «heroem» significat. Linguam Pehlevi nominatam, quam 
H a u g antiquitus dialectum semiticam fuisse dicit et quae, 
qualem nunc novimus, non prorsus turcica est, immo in sua 
elementa : persica et turcica facile dissolvi potest, B l à u lingua 
Parthorum turcica affectam fuisse quibusdam exemplis demon-
stravit, nonnullae enim glossae turcicae imperio Parthorum adhuc 
vigente in dialectos antiquiores persicas irrepserunt, unde etiam 
1
 Lib. VI. Cap. XVII. 
2
 Archaeological Survey of India (Simlae, 1871). Tom. II. Pag. 47. 
3 The sixth great oriental Monarchy. Londini. 1873. 
' QPPEKT in Journ. As. 1851, Févr. pag . 279. 
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in dialectos aramaicas penetrabant, tales glossae sunt :
 (sydS, 
turcicum or. süy*^ «pirum»,- aramaeum DIISX vel DVp «fuligo», 
turcice korum, — TIÖD> parthicum » — p"inD3 « pulvinari), 
turcicum or. basturuk, — talmudicum PPJ5> ppöTlB «calcei lanei», 
persicum i^^-ib, cl. turcicum basmak, — TJJtfl «orbis, discus», 
persicum turcicum or. tagar, jacuticum fan, turcicum occ. 
s^suJa, —USDS, turcicum or. as/.1 Non solum glossae prae-
dictae, sed etiam concordantia narrationis «Gósht-i Fryanò» 
pehlevicae cum quodam textu kirgizico a R a d l o f f edito, quam 
concordantiam R e i n h o l d u s K ö h l e r in summa perfectam esse 
demonstravit2 (Kirgizos H . K i e p e r t Sacarum progeniem dicit), 
ipsaque natura et indoles linguae persicae, quae in quibusdam 
rebus indoli linguarum turcicarum maxime congruens est, Per-
sas cum Turcis, imprimis cum Parthis insigne ac longum ha-
buisse commercium evidenter comprobant. Scriptores persici 
Parthos docente V u l l e r s nominabant, quod nomen in 
lingua persica Turcas designare notissimum est. 
Nonnulli scriptores occidentales Cumanos plane Parthos 
nominabant et uti jam nunc post supra dicta asserrere pos-
sumus, haud immerito. R a d e v i c u s de Cumanis ita scripsit: 
«quo viso Poloni de tarn improviso malo percussi, et vehementer 
exterriti, cum jam nihil praeter exitium sui, et destructionem 
terrae superesse viderent, quamvis auxilio vicinarum gentium, 
Ruthenorum videlicet P a r t h o r u m , Pruschorum et Pomerano-
rum maximum collegissent exercitum, in sola fuga spem vitae 
constituunt.3 Locum precedentem et ea, quae sequuntur, vir 
insignis eruditionis J . J e r n e y in dissertatane «Parthia» inscripta, 
quam volumini II. operis «Keleti utazás» («itinerarium orien-
tale») adjunxit, jam anno 1851 publicavit. V i n c e n t i u s K a d l u b k o 
scriptor historiarum polonus (f 1223) in sequentibus Cumaniam 
Poloniae vicinam Parthiam Cumanosque Parthos nominai : « Isto-
rum (Polonorum) vero hinc usque Parthiam, isthinc usque 
1
 Z. d. M. G. Tom. XXIII. Pag. 268—273. 
2
 Z. d. I). M. G. Tom. XXIX. Pag. 633—636. 
3 MCRATORII Scriptores rerum Italicarum. Mediolani, fol. Tom. IV. Pag. 712. 
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Ungariam, illinc usque Carinthiam crevit accessio. » Item «Rur-
sus Sbigneo muliebriter lllacrymante P a k t h i Poloniae fines popti-
lantur, quos trans flumina tandem consequitur Boleslaus, et 
hostes passim fundens, captivos suos ense redimunt, et Praedones 
in praedae praedam convcrtit.» Item «Verum ille P a r t h i c o 
plus quam P a r t h u s fugam eligit potius et Marii exemplo in 
Mazoviae carectis delitescit. » Porro «Adest namque Dux Bcl-
ziae Vseuoldus cum Principibus Laodomiriensium praecipuis, 
cum electis Tibianorum turmis, cum Parthorum millibus urbis 
subsidio.d Denique «Romanus (Dux Haliciae) Duci Leszkoni 
obnixe supplicai, eum perpetuo ut famulatu sibi obliget, ut ejus 
obsequio cunctis Ruthenorum Principibus ac P a r t h o r u m per 
ipsum partibus imperaret.» 1 Anonymus Saxo de Russis et 
Cumanis a Mongolis anno 1222 devictis in hunc modum scripsit : 
« Temporibus istius Imperatoris quidam exercitus de Asya exiens, 
qui juxta fiuvium, qui Than appellatur, habitabant, invaserunt 
P a r t h o s , quibus Rutheni auxilium ferebant. commiseruntque cum 
Thataris praelium, et vieti sunt. Conciderunt itaque de Rutenis et 
P a r t h i s ad centum millia hominum. »2 In chronicis livoniensibus 
dc codem facto i tarefer tur : «1221. Eodem anno fuerunt Tartari 
in Terra Valvorum paganorum, qui Parti a quibusdam dicuntur. 
— Et pugnaverunt Tartari cum eis, et debellarunt omnes in 
ore gladii, et alii fugerunt ad Ruthenos pctentes auxilium ab 
eis.» 3 T e o p h a n e s Byzantinus, uti vidimus, A varos et Cumanos 
loco citato Massagetas nominavit, genus Massagetarum vero ab 
antiquis scriptoribus, ita e. g. ab A m m i a n o M a r c e l l i n o saepe-
numero cum Parthis adeo confunditur, ut unum ab altero vix 
distingui possit. Parthos vicissim nonnulli seriptores expresse 
Hunnos dicunt atque apud eos Hunnorum nomen proprie Cuma-
nos significai, N i c e p h o r u s G r e g o r a s enim diserte dicit: Ouwot 
dì Ò'jtoc ><aì xópavoc ixaTouvroA Hunnos, uti jam vidimus, seriptores 
1
 DLUGOSSI Hist. Polon. I.ipsiae, 1712. Tom. II. Pag. 604. 675, 682, 787. 814. 
' M KNCKENI I Seriptores rerum Germaniearum. Lipsiae, 1730. Tom. III . Pag. 123. 
» GRUBERI Origines I.ivoniae. Francofurti, 1740. Pag. 150. 
4
 Hist. Byz. Lib. I. Pag. 36. (ed. Bonnensis). 
L X X I 
orientales et byzantini Turcas dicunt, ita T h e o p h a n e s , 1 T h e o -
p h y l a c t u s
 2
 et alii. — Gentes turcicae ab antiqua Partbia usque 
ad Pontum Euxinum contagione linguarum, morum et diversa-
rum institutionum gentes vicinas iranicae originis per lon-
gissimum tempus haud parum afficiebant, ita e. g. vocabulum 
parthicum karta et kert a B l a u docente in omnibus iis regionibus 
(solum vel in compositione) nomenclaturae geographicae inser-
viebat, quas regiones a Caucaso usque ad Oxum sitas gentes 
turcicae originis olim occupatas tenebant, hoc autem vocabulum, 
uti A s i n i u s Q u a d r a t u s annotavit, in lingua Partorum urbem 
significabat : zò S sazi z f j IlapduaUav tpeovfj . . . nohg. Hoc idem voca-
bulum etiam in quibusdam nominibus geographicis persicis, e. 
g. D a r a b g i r d , W a l a s h g i r d obvcnit. Paulo ante vidimus Par-
thorum cum Persis commercium et nunc de vestigiis hujus con-
tagionis in antiquum linguam Armenorum panca tantum produ-
cemus. M o r d t m a n n u s in dissertatione « Entzifferung und Erklariing 
der armenischen Keilinschriften von Van und der Umgebung» 3  
de formula perquam usitata Anaidinini usvasini annotavit, for-
mán Anaidini vel potius Anaidinin in genitivo positam esse et 
in hoc exemplo eadem turanica contagio conspici potest, quam 
jam in versione Bibliae a M e s r o p confecta et in scriptis anti-
quissimorum historiographorum Armeniae Mosis C h o r e n e n s i s , 
E g h i s a e et aliorum vidimus. M o r d t m a n n u s genitivum praedictum 
apposite cum suffixo genitivi turcici dLuj vel J j y comparandum 
opinatur et nomen summac divinitatis Armeniorum Anait e dua-
bus vocibus an et ai compositum esse dicit, quarum prima cum 
notissimo nomine divinitatis turanicae an, secunda vero cum 
voce turcica ^ «luna» convenit. 
1
 O'JVVOI, oO; toil Toupxou; XE'YEIV £Ìd>5ap.£v. Item Ouvvot, ou; xai Toúpxou; árcoxaXEÍv tot; -oX-
Xol; Yv<opt[xo>TEpov. Lib. i. Pag. 378. Item Pag. 47. (ed. Bonnensis). 
2
 Töv (tiivviüv ToiY«pouv t í o v rep'o; t i ]> po^pi ri); Iw oO; To'jpxou; 2»c«c llspsai; àjioxaXéiv. 
Pag. 124. editionis Bonnensis. 
3 Z. d. D. M. G. Tom. XXVI. Pag. 470, 471, 493. 
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VI. 
In semiticorum populorum litteris genealogia insignem 
obtinuit locum. Assyri, Arabes et Hebraei genealogiae alte re-
petendae curam solicitissime semper egerunt. Quare seriptores 
hebraeos posteriores Chazarorum et aliarum tribuum turcicarum 
iis affinium genealogiam conscripsisse non est, quod miremur. 
Peregrinator hebraeus seculi IX. Eldad ha Dani in libro de 
decern tribubus israeliticis genealogica quoque scripsit, sed 
relatio ejus solummodo abbreviata superest. J o s e p h u s ben 
G o r i o n in libro ei attributo1 ( P H Ü [ 3 POI"1 " 1 3 3 ) sequentes dicit 
esse filios T o g a r m a e : 
r o t -p-iufii « r a m - u b m Di ip^Ki - j r i t s i i n a a n a m n a t r a i m a n n o - i a i n 
bv a m n a m a m a i r S « m m « m a i r i p e s t a a a i n n S « S a p a s t a i m u i « i p i a n 
/ a m « n p s n S n a n T u n S y train p a l i s i naSai naai« p « S a « « i n S n , n mna 
Nomen B iap 4 S« H a r k a v y optime in B i a « S S « correxit, hoc 
enim nomen etiam a C o n s t a n t i n o P o r p h y r o g e n e t a simul cum 
Chazaria et terra Bissenorum memoratur : andtxtozai dì rj IJaT^tvaxia 
èx /AI/ (bj^laq xaì Xa£apt'as ődoi rjpeptZo ndvrs, ix dì ' Ah n't as f/pspeZv IF x. R. /." 
Nomen « R A R I . uti H a r k a v y ad hanc vocem recte admonuit, pro 
"Tata scriptum esse videtur. Burugundos A g a t h i a s cum Hun-
norum aliis tribubus, cum K u t r i g u r i s , U t i g u r i s (Kuturgur, 
Uturgur) conjunctos memorai et eos expresse dicit tribum 
quandam Bulgarorum fuisse: «hi omnes . . . . et Hunni vocita-
bantur, seorsum tamen et per generationes . . . . partim Cotri-
guri appellantur, partim Ultizuri, partim Burgundi, partim 
alias» etc. («De bello Gothorum et aliis peregrinis historiis.» 
Lib. IV. secundum versionem C h r i s t o p h o r i . ) Nomen Tia sane 
pro Tia scriptum reperitur, copista enim hujus loci ansulam g 
paulum protendens ejus formam facile in b transmutare potuit. 
Rex autem Chazarorum J o s e p h u s in litteris ad R. C h a s d a i 
sequentes dicit esse X filios Togarmae : 
1
 J. F Ü R S T Bibliotheca Judaica. Lipsiae. 1863. Tom. II. Pag. 111 —112. 
3
 «Testimonia scriptorum hebraeorum de Chazaris.» Petropoli, 1874. Pag. 48. 
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I . •naiK (Ugri) 
2 . sn-pn (Dursu) 
3 - -nix (Avari) 
4- p01K (Hunni) 
5- b r a (Basilii) 
6 . x n n (Tarniach) 
7- -113 (Chazari) 
8 . 
-11JT (Zagora) 
9 - "liba (Bulgari) 
IO. T1KD (Sabiri)1 
H a r k a v y pro PAIX rectius ITTLK legendum existimat, at 
P a u l u s C a s s e l quidem hanc diversam lectionem non accipit. 
Ego vero sub nomine Hunnorum hujus nomenclaturae expresse 
Cumanos intellectos fuisse firmiter credo, qui enim quaeso 
Hunni X seculi simul cum Avaris, Bissenis, Bulgaris memorati 
esse possunt, nisi Cumani fuerunt ? Nomen doct. C a s s e l 
cum liaalleioi S t r a b o n i s comparai, quos vetusta quaedam versio 
latina perperam regios interpretatur ; ecce locus S t r a b o n i s : 
/letf ouq oc ' /<í£'jysq l'apuázuc xdt oc Haaíkseoe Xsyóusvot xdc Oniryoi x. r . ?.. 
De his Basileis T h e o p h a n e s a C a s s e l i o citatus in hunc 
m o d u m scr ipsi t : psya ii%oq ziZ\t X'u£ápatv ànò zoo ivőozipou (ìùdows Hep-
CeÀc'ag zqq TzpiózTjq l'ap/tazcaq.3 B a r i i e b k a e u s in chronicis nomen "wSkD-Q  
habet.4 Gens X5"IN cum Tápcav C o n s t a n t i n i chazaricae originis 
eadem esse videtur. Sabiros P r o c o p i u s diserte Hunnos appellai, 
PTÌB'TA nomenclaturae J o s e p h i ben G o r i o n doct. C a s s e l i u s appo-
site cum themate bissenico Tàlpuz comparavit (llopozáXuaz, Tàk-
puz). — K a z v i n i in cosmographia Guzos simul cum K i m a k , 
Bissenis, Kirgizis, Karlikis, Chazaris, Baskiris, Cekelis, Tataris 
Tagazguzis nominat, eorumque omnium terram breviter de-
scripsit. G e k e l o s cum tribù Bulgarorum J j u J comparaverim, 
1
 Der Chazarische Königsbrief etc. von dr. PAULUS CASSEL. Berolini, .1877. 
Pag. 71. 
2
 Lib. VI. cap. II. 17. (editio Teubneriana). 
3 Chronographia 1. 547. 
4
 CASSEL, p a g . 92. 
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(juos I b n D a s t a simul cum ^ ^ et ^i iyj nominat. De Tagaz-
guzis id tantum admoneo, eos doctissimus F r à h n Tunguzos 
fuisse opinatus est. Scriptores persici et turcici morem Arabum 
in hac. re sequti item ad genealogias ethnologicas conscriben-
das animum adhibuerunt, ita Mirchond, Residcddin, Abulgházius 
et alii. R e s i d e d d i n septem principales tribus furcicas enume-
ra vit i . Oghuzos, quos postea Turcomanos nominabant, 2. Kip-
cakenses 3. Kalagienses 4. Karlikos 5. Kanklicnses 6. Agaö Eri 
7. Uiguros. Cumanos hoc loco nomine Oghuzorum nominatos 
fuisse persvasum habeo, quid enim aliud nomen gliuz scriptorum 
orientalium esse potest, quam forma abbreviata antiquissimi 
nominis Oghuz, quo nomine gcographi et bistorici Arabum et 
Persarum olim potentissimi generis Parthorum descendentes 
appellabant. Ipsum vero nomen oghuz cum altera bujus nominis 
forma ogur idem olim fuisse jam diximus. Nomen Kangli uti 
vidimus, nobilissimorum trium tribuum Bissenorum nomen erat 
et quod ad Karlikos pertinet, eos etiam K a z w i n i in cosmographia 
nominavit. Ex hisce genealogiis, quae sane pro stricte ethnologicis 
minime habendae sunt et in quibus etiam ad geographiam, 
nimirum ad geographicas auctorum gencalogiarum notiones 
respectus semper habendus est, manifesto apparet, Cumanos 
quarum gentium turcicarum proximos affines et vicinos existi-
matos fuisse, ex iis porro genealogiis et hoc videre possumus, 
Cumanos et tunc ad Volgám habitasse, quum Bisseni Moldá-
viám, Bulgari Moesiam jam occupatam tenebant, J o s i p p o n 
enim diserte dicit : -pìtiai mbiDi laj is bss sin brrn nn : by amrr cm 
•'Din K"lp:n b n n -iron by DDI!"!. Haec ipsa relatio in textu arabico 
a K u n i k edito ita sonat :1 (yi-b) cbsbl ^ y i b o F . G . Ó * ^ 
(osmanice b.Jo) b j xJ+Ap0 uP^ 7*^5 
Avaros et Cumanos quando a stirpe communi secessise non liquet. 
Avaros sub nomine Parnorum jam S t k a b o , Cumanosque P l i n i u s 
diserte memorant. In nomine regionis Scythiae Hunnivar, in 
quam regionem exiguum exercitus E l l a k residuum tanquam ad 
asylum confugit, fortasse eadem nominum Hun et Uar con-
1
 H a r k a v y 1. C. p a g . 74. 
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junctio inest, quam in forma Varkun, Kliermichion vidimus. 
J o r d a n i s de nomine praedicto in hunc modum scripsit : (resi-
duum exercitus Hunnorum) «eas partes Scythiae peteret, quas 
Danapri amnis fluenta praetermeant, quae lingua sua Hunnivar 
appellant.» Cumani diu regionem litoralem fluminis Jaik inha-
bitantes illic oppidum quoque habebant a principibus eorum 
inhabitatum, quod oppidum auctore libri «gihannuma» admonente 
Seving nominatum fűit. K a z v i n i senes apud populum terrae 
Kimak deorum honorc affectos esse dicit et de G h u z i s id quoque 
memoriae prodidit, doctrinam christianam apud eos propagatam 
fuisse, sed uti videtur, hoc primum conversionis tentamen 
optato effectu caruit. Jam vidimus, doctrinam Corani in Cuma-
niam penetrasse et minime dubitamus, religionem Muhamme-
danicam, quae in Cumania non solum propagata est, sed etiam 
in hoc solo radicem sumsit, in animis Cumanorum quaedam 
mitioris educationis semina sparsisse. Cumanos ètiam cum Persis 
diutinum et varium habuisse commercium constat, in lingua enim 
cumanica codicis Venetiani non ita paucas conspicimus voces, 
quarum origo persica in dubium vocari minime potest, ita e. g. 
mihir «affectus» «amor», ^ L ^ o «amicus» etc., — pag. 145. 
cod. dicier: koanalim didcringà «gloriemur in vultu tuo», cf. ^LXJ.Ó 
«vultus»,— in eadem pagina gan «mundus», cf. ijLgja., — balia 
«pretium», cf. Lgj, — pag. 148. gu «vox»: bu gulardenulam 
«iis vocibus dictis», cf. c^^ iq «loqui», cpiod tamen voc. 
etiam cumanicum esse potest. Etiam in columna vocabularii 
cumanica haud ita paucae glossae persicae originis leguntur. 
Tempore potentissimi Turcarum principis D i z a b u l Avari 
Cumanique ab eo devicti et subjugati animosae oppositionis 
crudeles poenas expenderunt. D i z a b u l in hocce bello hostem 
usque ad Volgam persecutes regionem Avarorum Cumanorum-
que ubique ferro et igni devastavit. Progressu temporis Uar-
chonitae tandem a durissimo jugo liberati ex antiquis mansio-
nibus emigrantes usque ad Danubium penetraverunt et in 
antiqua Pannónia potentissimum Hunnorum regnum saltem ad 
exiguum temporis restauraverunt. Cumanorum, uti mihi videtur, 
l.XXVt 
maxima pars in antiqua patria remanens, tandem maxime exop-
tatae libertatis potita est. Aliae tribus Ghuzorum a Cumanis 
separatae in antiquis terris Massagetarum, ad septemtrionem 
regionis Gng more nomadum vitam egerunt, quarum celeber-
rimus geographus B e l c h i expresse sub nomine Guzzorum 
mentionem fecit. Cumani, quos seriptores graeci Uzos appel-
labant1, dominium suum jam seculo X a flumine Ural usque ad 
Volgám protenderunt. Statu eorum fiorente vitam per artes 
commerciumque exeoluerunt et forsam jam hoc ipso tempore 
scribendi quoque ars apud eos introducta fuit. Haec Cuma-
norum propria scriptura certo ea fuit, quae «uigurica» dicitur. 
Januenses de quibusdam diplomatibus diserte annotant, ea 
de lingua cumanica in linguam latinam conversa fuisse et de 
his ipsis diplomatibus id quoque tradunt ea in «littera 
ugaricha», scripta esse. Hoc nomen «littera ugaricha», uti 
in additamentis ad históriám Crimeae demonstrare con-
stitui, nihil aliud significat, quam earn ipsam scripturam 
uiguricam, quam etiam chagani Desti Kipcsak evidenter a 
Cumanis adoptaverunt. Hanc ipsam scripturam J u l i a n u s ex 
ordine Praedicatorum «litteras paganas» appellai, quas eodem 
J u l i a n o teste Cumanus quidam paganus non solum legit, sed 
etiam interpretatus est: « Nos autem cum transivimus per 
Cumaniam paganum quendam invenimus, qui nobis eas est 
interpretatus«. Cumani seculi X cum Chazaris crebras et per-
quam cruentas habuerunt pugnas, iique incursiones in territó-
rium chazaricum teste M a s u d i semper hiemi fecerunt, quum 
Volgám congelatam transgredi facile fuit. Anno 1044 C e d r e n o 
docente Bisssenos et paulo post principem Russorum quendam 
ex improviso irruentes tandem anno 1065 per terram Bisse-
norum usque ad Danubium pervenerunt, unde etiam in impé-
rium byzantinum impetum fecerunt. Haec tamen expeditio 
Cumanis male successit, maxima enim pars exercitus eorum 
lue pestifera interiit, nihilominus alius Cumanorum exercitus 
1
 lidem Cumani, quos seriptores orientales arabici et persici Guz, Guzz vel 
Gizz nominant, a scriptoribus graecis byzantinis «Uzi» appellantur. 
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jam anno 1067 cum duobus tantum annis post jacturam factam 
magnum ducem Kijevensem oppugnans eum suosque in fugam 
vertit. De prima harum duarum incursionum hic amplius ali-
quantum disseremus. Turma Uzorum 600,000 hominum (quern 
numerum Graecorum timor invenisse videtur) anno 1065 muli-
eres, pueros, pecus et omnia utensilia secum auferens scaphis 
Danubium transgressa in Bulgáriám byzantinam irruit. Ilio tem-
pore duces B a s i l i o s A p o k a p i o s et N i k e p h o r o s B o t o n i a t e s 
custodiam castellorum graecorum ad Danubium tenebant, quos 
Uzi post victoriam captivos fecerunt. Tunc demum una pars 
victorum in provincia Bulgarorum considere voluit, altera vero 
Balcanum montem transgressa totum impérium ferro et igni 
devastans Graeciam usque venit. Constantinopoli de regno 
desperaverunt, quia adversario valentissimo resistere impossi-
bile videbatur. Nonnullorum consilium erat, ut incolae urbis 
amplissimae earn derelinquentes in Asia minori novam sibi 
quaererent patriam, alii imperatorem palam et publice vitupe-
raverunt, cujus culpa exercitus periit, totique imperio exitium 
affertur. Autumno Constantinus Dukas solum 150 militibus 
comitatus prope oppidum Choerobachi (quod situm erat ad 
meridiem versus ab urbe Hadrianopoli) castra posuit. Tunc 
temporis in castris innotuit, Uzos partim gladio Bissenorum et 
Bulgarorum, partim lue pestifera consumtos esse et duces eorum 
trans Danubium aufugisse, duos vero duces Graecorum captivos 
tandem libertatem recuperasse.1 Aliquot decenniis transcursis 
Cumani victoriosi denuo ad Danubium pervenerunt et anno 
1071 per Transsilvaniam septemtrionalem in planitiem quoque 
Biharensem penetraverunt.2 
Cumanos praeda graves rex S o l o m o n assecutus est, eosque 
licet a superiori loco pugnarent, ad internecionem delevit. Trien-
nio post Bulgari et Bisseni quum idem tentassent, eundem 
1
 Vid. « Byzantinische Geschichten» von AUG. FR. GKKÖREK, herausg., ergànzt 
und fortgesetzt von Dr. J. B. WEISS, Gratiae 1877. Tom. III. pag. 668—669. 
2
 V . hanc succintam históriám incursionum Cumanorum apud doct. ROESLERUM 
«Romànische Studien». Pag. 329—330. 
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exitum habuerunt. Paulo post Cumani denuo in Transilvaniam 
se effuderunt, ferro atque igni longe lateque omnia depopulati 
sunt, sed eos rex L a d i s l a u s devicit. Ab eo tempore magna 
Cumanorum pars Bissenis devictis Moldáviám terrasque ei 
adjacentes usque ad invasionem Mongolorum occupatas tenebat. 
In quibusdam nominibus geographicis Moldáviáé Bissenorum 
memoria adhuc viget, ita pagus quidam Moldáviáé B e z n o a s z a , 
alius pagus B e z e s t nominatur (nomen B e s e n y ő etiam in Tran-
silvania occurrit). Cumani, Hungarorum vicini e Moldavia, quam 
seculo X I I I . et XIV. expresse «Cumaniam» nuncupabant, 
saepissime in Transilvaniam, Hungáriám et in impérium byzan-
tinum irruentes locos cultos et inhabitatos devastabant. Dynastia 
bulgarica Assenidarum Cumanos sibi associans eorum ope adjuta 
anno 1186 regnum bulgaricum restauravit et in sequentibus 
quoque bellis contra Byzantinos Cumani semper magnam par-
tem habebant. De propagata ad Cumanos hoc tempore fide 
Christiana celeberrimus P r a y in hunc modum scripsit : «Prima, 
inquit — omnium propagatae apud Cumanos in Moldavia Reli-
gionis Christianae vestigia in Chronico Belgico reperio in haec 
verba ad annum MCCXX. In Ilungaria Magister R o b e r t u s 
Vesprirniensis, Vir bonus, et religiosus in Leodicnsi Dioecesi natus, 
factus fuerat Archiepiscopus Strigoniensis : cui cruce signato, ct in 
procinctu itineris constitute occurrit filius Principis de Comania, et 
ait : Domine baptisa me cum duodecim istis, et Pater meus veniet 
ad tc ultra silvas in tali loco cum duobus millibus virorum, qui 
omncs desiderant de marni tua baptisari : quo facto abiit Archicpis-
copus ultra silvas in occursum patris illius, et ibi baptisati sunt, 
Deo dante, quindccim millia hominum ( P i s t o r . script, rer. Germ. 
Tom. I I I . pag. 242). Sed haec aut occupata sunt, aut in 
Roberto Archiepiscopo error cubat, qui id temporis nondum ad 
Strigoniensem Cathedram ex Vesprimiensi traductus erat. Rur-
sus ad annum MCCXXVIII . (apud Odoricum R a y n a l d u m ) , 
conver ionis memoria in eadem Gente occurrit, adjecto etiam 
Episcopo, cui Theodorico nomen fuerit, quique omnium 
furiasse primus genti Cumanorum datus Episcopus sit, ut 
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habét Albericus Monachus trium fontium : Archiepiscopus in-
quit, R o b e r t u s Strigonicnsis de Hungaria, novum fecit Epis-
copum in Comania T h e o d o r i c u m nomine (ad an. 1228. p. 
527). Quo fit, ut mihi nullo negotio persvadeam Episcopatum 
Cumanorum, a Roberto Strigoniensi erectum, qui ante octo 
annos Gentis principem, dum Vesprimensis Episcopus erat, ac 
profectionem in terrain Sanctam moliretur, cum quindecim mil-
libus sacro fonte abluerat. Quamdiu autem hie Episcopatus 
duraverit, arduum est decernere. Ab Theodorico iterum Epis-
copus Cumanorum, sed anonymus comparet in litteris Gregorii 
IX. ad Belam IV. anno MCCXXXV. Perusio VII . Calendas 
Decembris datis (ex regest. Gregorii IX. Epist 282.) ; quibus 
Regi nunciat, se ex insigni laborum fructu, quern Erater Paulus 
Hungarus, et Hyacinthus Odrovansius, uterque ex Sancii Domi-
nici família apud Cumanos fecissent, permotum esse, ut genti 
Episcopum daret, rogare se itaque Regem, ut Episcopo Eccle-
siam Cathedralem erigi curaret, dotaretque fundis, ex quibus 
dignitatem cum honore tueretur. Qua in re an Rex morém 
Pontifici gesserit, non constat, quamvis contrarium magis veri-
simile appareat , cum ad annum MCCLXXIII . T h o m a m Cuma-
norum Episcopum in Hungaria egisse comperiam ex litteris 
quibus Capitulo Strigoniensi significai, se inter Civ.es Strigoni-
enses, et ejusdem Civitatis Archiepiscopum pacem ex Regis 
mandato confecisse. (Litterarum hoc initium est : Reverendis in 
Christo Patribus, et Dominis Capituli Strìgoniensis T h o m a s Cumano-
rum humilis Minister &c.) Abhinc tametsi per intervalla crebrae in 
Moldáviám profectiones a viris sacris susceptae religionis causa 
fuerint, tamen nullum qui statariam operam isthic navasset, 
Episcopum invenio. Ex quibus conjicio, et Episcopos Cuma-
norum ut plurimum Regionarios, et Episcopatum hunc a Milko-
viensi omnino distinctum fuisse. » 1 Simul cum Cumanis et 
multos Bissenos fidem christianam amplexos esse minime dubitate 
potest, Bisseni enim a Cumanis devicti sensimque cum iis in 
1
 Specimen Hierarch. Hung. Pag. 415, 417. 
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unum corpus conflati evidenter se etiam in rebus religiosis ad 
voluntatem victorum conformabant. J o s e p h u s B e n k ő , vir multa-
rum litterarum, in puncto episcopatus Milkoviensis sententiae ci. 
P r a y neutiquam adhaeret episcopatumque Cumanorum cum 
Milkoviensi eundem esse adfirmat, cujus rei validissimum argu-
mentum in sequenti tenore litterarum T h e o d o r i c i , episcopi Mil-
koviensis ad decanos Siculorum contentum esse dicit : « T h e o d o -
r i c u s — quid vobisofficit nominis mutatio, eadem manente 
Episcopatus erga vestram Nationem ratione et virtute? Nonne in 
Ecclesia Christi D. lupum et agnum una pasci convenit? Quidni 
etiam Siculum cum Cornano, et Olahoque ( Valachoque) ? Res-
picitne Deus Personam ? acceptos habet e quavis natione, qui 
eum timent et operantur justitiae ; et e diversitate gentium 
linguarumque, in unitatem Fidei suos congregat. Audite Aposto-
lum dicentem, non esse Graecum, vel Judaeum, non Barbarum, 
vel Scytham. » Hunc litterarum tenorem B e n k ő séquentibus 
vocibus commentatus est: «Hanc litterarum partem, quae pro-
fecto debet nobis auro contra esse chara, inter scripta Jos. 
T e u t s c h i i Saxonis Coronensis, quem « Transilvaniae » meae 
Tom. II. p. 527, laudavi, repertam, utinam aliquis cum ceteris 
membris manifestaret : ita forsan conspiceremus ex integris litteris 
aliquam Cumanorum Episcopatus lucem. Ego quidem incassum 
usque ad hanc diem quaquaversum perscrutatus sum. Quod ad 
hanc vero particulam adtinet, obtinui hac inscriptione : Literae 
T h e o d o r i c i Episcopi ad Decanos Z e k e l i o s . Dubium non est, per 
Z e k e l i o s hujus librarii Saxonis, intelligendos esse S i c u l o s , quo 
nomine hodieque a Saxonibus vocantur; immo Siculus ipsimet 
Siculo S z é k e l y , antiqua scriptione Z e k e l , scribitur, nominatur-
que. T h e o d o r i c u m autem fuisse eundem Cumanorum Praesulem, 
cujus not. 2. a. mentio facta est, ipsa verba litterarum arguunt. 
Si quid proinde conjectura adsequor ; aegre ferebant Siculi, 
Episcopatui Milkoviensi pro ipsis condito, a Cumanis nomen 
inditum esse : oderant enim illam gentem, nimirum, quae multa 
hostilia adversus Siculos, Hungarosqe, saepius patraverat. Viden-
tur porro eaedem litterae innuere, Cumanos hos, utut prima 
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origine Hunnicos homines, a Siculorum lingua et cognatione 
jam turn defecisse. »1 Cumanos posterius a fide Christiana 
saepissime defecisse e nonnullis litteris et bullis pontifi-
cum comperimus, ita ex litteris B o n i f a c i i IX. et aliorum. 
T h u r o c z i in chronicis Hungarorum de re L a d i s l a o diserte 
dici t : «Cumanice, et non Catholice conversabatur».— Mongoli 
B e l a IV. in Hungaria regnante densissimi locustarum examinis 
instar superatis Riphais montibus Cumanorum, Alanorum et 
Russorum regiones Moldáviám versus quotidianis vexabantincur-
sionibus, nimirum anno 1235 regionem inter Volgám et Cu-
mam, ab anno 1237 terras principum russorum devastabant. 
Cumanorum una pars e Taurica ad Russos, altera ad impera-
torem byzantinum refugit, alii vero se ad fratres Moldáviám 
et Valachiam inhabitantes receperunt. Cumanorum Moldáviáé 
princeps, K u t h e n nomine, simul cum suis a rege Hungarorum 
in Hungáriám receptus sedes ei et suis assignatas occupavit, 
sed R o g e r o docente antequam simul cum gente sua in novam 
patriam transmigrasset, solus venit ut linguam regni edisceret. 
Frater J u l i a n us de ordine praedicatorum Baskiriam, ,id 
est D e n t i a m chronicorum hungaricorum2 (quam regionem I b n 
D a s t a «Moggarije» et ipse J u l i a n u s «magnam Hungáriám» 
nominabat) peragrans anno 1237 c ' e progressu dominii Mongo-
lorum comperit ac redux in patriam litteras ducis mongolici ad 
regem Hungáriáé sibi commissas huic tradidit. Has litteras 
primum liber baro H o r m a y r - H o r t e n b u r g 3 et cum aliquot 
annis posterius J e r n e y publicavit. Ecce tenor litterarum : «Ego 
chayn nuncius regis celesti cui dedit potentiam super terram 
subicientes mihi se exaltare et deprimere adversantes. Miror 
de te Hungarorum regule, quod, cum ad te miserim tricesima 
vice legatos, quare ad me nullum remittitis ex eisdem, sed nec 
nuntios tuos nec literas mihi mittis. Scio quod rex es dives et 
potens, et multos habes sub te milites solusque gubernas .ma-
' «Milkovia». Viennae, MDCCLXXXI. Tom. I. Pag. 115, 116, 117. 
2
 V. cl. P A U L I HUNFALVY «Magyarország Etnographiàja». Pag. 285, 286. 
3 Die goldene Chronik von Hohenschwangau der Burg der Welfen, der Hohen-
stauffen und der Scheyren». Monachi, 1842. Pars. II, Pag. 68. 69. 
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gnum regnum. Ideoque te mihi difficulter subicis sponte tua. 
Melius tamen tibi esset et salubrius, si te subiceres mihi sponte. 
Intellexi insuper quod Cumanos servos nostros sub tua protec-
tione suscepisti, unde mando tibi, quod eos de cetero apud te 
non teneas et me adversarium non habeas propter ipsos. Faci-
lius enim est Cumanis evadere quam tibi, quia illi sine domibus 
cum tentoriis ambulantes possunt forsitan evadere. Tu autem 
in domibus habitans habes castra et civitates, quomodo effugies 
manus meas?» B e l a IV. rex Hungáriáé, uti etiam ex litteris 
imperatoria F r e d e r i c i II ad regem Angliáé scire possumus, 
per nuncios Mongolorum aliquoties rogatus erat, «ut si suam 
vitám cuperet et suorum, per suam et regni sui deditionem, 
eorum gratiam festinius praeveniret. »' J u l i a n u s de litteris ducis 
Mongolorum haec quoque memoriae prodidit : « Misit ergo 
legatos (dux Mongolorum) ad regem Hungariorum, qui venientes 
per terras ducis de Sudai et literas regi Hungariorum missas 
dux ille recepii ab eis et legatos ipsos cum sociis mihi deputatis 
etiam vidi. Predictas literas a Noe duce de Sudai mihi datas 
ad regem Hungariorum deportavi. Litere autem scripte sunt 
literis paganis et lingva tartarica. Unde rex qui eas possint 
legere multos invenit, sed intelligentes non invenit. Nos autem 
cum transivimus per Cumaniam (evidenter per Bessarabiam et 
Moldáviám) paganum quendam invenimus qui nobis eas est 
interpretatus. Hec sunt autem que litere continent etc. » Ex 
vocibus «Unde rex qui eas possint legere multos invenit» facile 
compcrimus, inter Cumanos haud ita paucos fuisse, qui scri-
pturam uiguricam («litteras paganas») legebant. Post discessum 
Mongolorum a regno Hungáriáé rex B e l a velut ex ingenti 
naufragio civium reliquias collegit, terrasque desertas et deva-
statas cultoribus assignavit et Cumanis quoque, quos per totam 
Hungáriám dispersos invenit, sedem fixit eosque ad fidem 
christianam amplexandam compulit. Attamen Cumani neque sub 
1
 M A T H A E I P A R I S «História Major». Parisiis, 1645. Pag. 496. V . J E R N E Y dis-
sertationem de hoc argumento in annalibus academiac scientiarum hungaricae (Budae, 
1846. Tom. V I I . Pag. 118, 119) . 
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tempus L a d i s l a i III christianismo sincere addicti erant et 
habitationem in domibus solo fixis christiano more aegerrime 
ferebant.- Cumani Hungáriám inhabitantes sensim sensimque 
cum Hungaris in unum corpus coalescebant temporumque pro-
gressi! et iisum idiomatis vernaculi amittebant. S i g i s m u n d o re-
gnante linguam cumanicam adhuc usitatam fuisse ex sequenti 
regis mandato scimus : «Jubente aliquando Sigismundo impe-
ratore, secedere paululum onmes, qui cumanum nescirent. » 
Magna Cumanorum pars, quae Moldáviám et Valachiam inha-
bitabat, tandem Valachorum religionem, linguam, mores assum-
sit et hodie quoque quaedam familiae valachae non solum in 
Valachia, sed in ipsa Transsilvania, e. g. in Comitatu Zaran-
diensi « Komán» nuncupantur. Cumanorum memoria in nomi-
nibus quorumdam locorum Moldáviáé adhuc viget, ita vallis 
quaedam « Koman», et tres pagi K o m a n e s t nominantur. Duo 
pagi in ea Transsilvaniae parte, quae terra - Fogaras dicitur 
itidem K o m a n (superius et inferius) nominantur. E t Uzorum no-
men in Hungaria haud sane extinctum est, in cod. enim dipi, 
per G e o r g i u m F e j é r edito his formis memoratur: Uzaetis prin-
cipalis Cumanorum 1279, V, 2, 509 (Vzacus), — Uz nobb. de 
1412, X, 5, 268, — Uz villanus de Dorogh 1223, D l , 1, 428, — 
no. viri 1299, VI, 2, 220, — Uz pater de Uza 1299, VI, 2, 220. 
Uzlar, terra ultra Danubium prope Budám 1259, IV, 2, 448, — 
Uzfalu et Uzfalva (Vzfalu) 1301, VI, 2, 305, — iTzaházhegye, 
locus ad Budám, 1212, III , 1, 119. Cf. etiam n. loci Uzon in 
terra Siculorum (villa Uzun v. registrimi decimarum, pag. 667 
et passim). Ultimus Cumanorum Ilungariae, qui linguae verna-
culae quandam notionem etsi perquam defectuosam habuisse 
fertur, idem S t e p h a n u s V a r r ó ( F 1 7 7 1 ) fűit, cujus jam in 
primo capitulo prolegomenorum mentionem fecimus. 
Jazyges Cumanorum sagittarii nominabantur, sagitta enim 
in dialectis turcicis jdi vel jei nominatur, jaìc'i vero sagittarium 
significai, cum qua voce hungaricum ij, ijdsz plane convenit. 
Scriptores Hungarorum latini formam originariam cumanicam 
ja'ici, pi. ja'icilar tandem in «jassonem, jassones» corruperunt, 
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quam transmutationem formae doctissimus H u n f a l v y apposite 
cum formis e respondentibus hungaricis ope suffixi io derivatis 
hodu-nogio et jou-bagio comparavit (hungarice hadnagy, jdbdgy). 
Forma nominis J a s s o nonnullos viros doctos, inprimis R a n z a n u m 
italianum in hunc errorem induxit, ut Jassones pro descenden-
tibus anticjuorum Jazygum Metanastarum haberent, Jassones 
enim posteriores eas terras incolebant, quas olim Jazyges occu-
patas tenebant. Scriba quidam germanicus regis S i g i s m u n d i 
clarissimo H u n f a l v y docente vocem jaili, ijdsz, jász sagittarium 
significare comperiens in quibusdam diplomatibus loco Jassonum 
Philistaeos scripsit, germanice enim sagitta : pfeil (in antiqua 
lingua germanica phil) sonat, quam ipsam vocem etiam in 
nomine biblico Philistaeorum inesse opinatus est. Hujus erroris 
ulteriorem sequelam in antiqua versione hungarica veteris testa-
menti conspicimus, ubi Philistaei hungarice diserte Jászok nomi-
nantur. Jazygum Moldáviáé cumanicorum memoria in nomine prin-
cipalis urbis hujus terrae Jasszi, hungarice Jászváros et hodie viget. 
Nomen P a l o v c z eandem gentem significare, quam Cuma-
norum nomen, nihil est dubii. Eadem enim facta, quae scrip-
tores russici et polonici de Polowczis, byzantini et chronica 
hungarica de Cumanis referunt. In Hungaria ambo nomina, 
scilicet Palócz et Kún simul apparent, quae duplex denominatio 
unius et ejusdem gentis, uti H u n f a l v y optime observavit, 
Cumanorum per duam diversam regionem diversoque tempore 
ingressum in Hungáriám demonstrat. Ingressus Paloczorum per 
Russiam et Poloniam, scilicet per Carpatos septemtrionales, 
secundum omnem probabilitatem sub tempus C o l o m a n i incepit, 
qui anno 1104 filiam principis Kiewensis S v a t o p l u k in matri-
monium duxit, ex quo matrimonio inter Hungáriám et princi-
patum Kiewensem frequens et varium rerum publicarum com-
mercium ortum est.1 
Parva quaedam pars Cumanorum, quae a Mongolis ad 
impérium byzantinum refugit, in cohortibus diversarum regio-
num dispersa sensim sensimque evanuit, de qua re N i c e p h o r u s 
1
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G R E G O R A S in hunc modum scripsit oí (Cumani) xaì τψ βαρέϊαν xaì 
άνυπόστατον έψοδον έχπλαγέντεςτων apre επιδρά ιόντων Ξχυδών ( M o n g o l o r u m ) , 
έγνωσαν δεΐν εαυτούς μετανάστης έχεΐδεν ποιείν. ου γαρ εν ελπίσω όλως χρη-
στοί ς οόδενί τό άνδίστασδαϊ ην, αλλά πάντα ϋπεπτηχεί xaì πόλ,εις xaì εδνη, xaì 
δίχην άσταχάων ιός έν άλωνι δερινω συνετρίβοντό τε xaì έψδείροντο. Ζ δ εν άπο-
γνάντες xaì ούτοι τον προς τους Σχυδας πάλεμον, διφδεραις άντ άλλης σχεδίας 
χ άχαρης πεπληρω ιέναις τον' Ιστρων διίβησαν 'άμα γυναιξί τε xaì τέχνοις. xaì où 
μιχράν τ iva χρόνον ανά τψν θράχην πλανωμενοι περιηεσαν, άποιχίαν ζητούν τες, 
άρμόττουσαν έαυτοΐς, χυλιάδες ου με'ους των δεχα, αλλά πρίν αυτούς χαταλδσα.ι 
την πλάνην, ό βασιλεύς 'Ιωάννης δωρεάις μεγαλ,οπρεπέσι xaì δεξιωσεσιν άλλαις 
έψέλχεται xaì 'Ι'ωμαϊχοΰς xaì αυτούς εγχαταπλέγει στρατεύμασι χωράς άλλοις 
άλλας διανειμάμενος εις χατοίχησιν, τοις μεν χατά θραχην xaì Μα.χεδονίαν, τοις 
δ' έν'Ασία χατά Μαίανδρον xaì Φρυγία.ν.1 In genealogia nobilis cuma-
nici SURGIAN expresse dicitur, avum ejus ad imperatorem byzan-
tinum refugisse Cumanorumque nonnulli etiam paulo post expu-
gnationem Constantinopolis (anno 1453) memorantur, de quibus 
refertur, eos stipendia sua a sexaginta annis insoluta a M U H A M -
MEDO II requisisse. Jam A L E X I U S C O M N E N U S cohortem Uzorum 
in suo servitio habuisse optime sc.imus, cujus imperatoris filia 
A N N A , uti jam diximus, Uzorum linguam cum Bissenorum ean-
dem esse asseruit, in qua re earn historiarum scriptor byzan-
tinus GLYCAS et alii confirmant. C E D R E N U S (opp. II. pag. 695) 
cohortis Uzorum quendam ducem T A M E nominai, qui tandem 
ab exercitu byzantino deficiens ad Turcas confugit. Quum 
J O A N N E S PLAN C A R P I N U S in oriente iter faceret, Cumanorum 
mansiones se usque ad flumen Jaik distendebant, at paulo post 
in eadem regione G U I L I E L M U S de RUBKUCK ubique Tartaros 
invenit. De Bissenis jam P L A N C A R P I N U S annotavit, eos cumanice 
loqui. R U B R U Q U I S in descriptione itineris per Cumaniam tauri-
cam facti de Cumanorum miseria ac desperatione Mongolis in 
Tauricam irruentibus quedam memoratu digna conscripsit, 
ita e. g. Cumanos ad litora maris confugientes fame adeo 
vexatos fuisse dicit, ut tandem se ipsos cadaveribus alerent. 
P L A N CARPINUS id quoque affirmat, «apud Jugures esse fontem 
1
 Lib. ι. Pag·. 36, 37 (editio Bonnensis). V. apud ROESLERUM 1. c. Pag. 333—334. 
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et radicem idiomatis Turrici et Comanici.»1 Cumanos et in 
Taurica oppida Imbuisse diserte dicit celeberrimus Arabum 
geographus E d r i s i , ubi de urbe Galita (Jalta) expresse observat 
earn in terra Cumanorum esse. E d r i s i praeter eam et alias 
Cumanorum urbes memorat, scilicet Matluka (Eà^JI A^JUS 
«Cumania alba.» T h u r o c z i Moldáviám «Cumaniam nigram» 
nominabat), quae urbs secundum L e l e w e l in regione Molocnoe 
Ozerò prope Melitopol extitit, Ncy (^cli) prope limitem Cumaniae 
versus principatum Kievensem, Kyrkcr secundum etymologiam 
A b u l f e d a e j Kirah, Narus, Nushi, Kiniov, quorum nominum 
quartum Kirah cum voce turcica orientali «margo» «limes» 
optime convenit. Kiniov fortasse ex duabus vocibus king, ging 
et öj compositum est «larga domus» vel «spatiosum tentorium». 
In vocabulario cum. Venetiano «oppidum», «urbem» duae glossae 
significant, scilicet saar arabicae originis et client, vox genuine 
turcica. — Eam regionem Cumanorum, quae hodie « Molocsna » 
dicitur, geographi italiani per longum tempus «Cumaniam» 
nominabant, sic P e t r u s V e s c o n t e de Janua et alii. M a r t i n e z 
de Messina in charta hujus regionis de anno 1570 nomen 
Comanja inscripsit.2 Nomen vero «Cumania» in illis chartis his 
formis conscriptum reperitur : Comania, Chumania, Cumanya, 
Comanja. Fra Pascal de Victoria anno 1337 in antiquam urbem 
Serai ad ripam Volgae, uti ipse ait, linguae turcicae ediscen-
dae causa ad Cumanos contendit et illic per unum annum 
integrum studiis linguae quam maxime operám navabat.3 Igitur 
lingua cumanica tunc nondum exstincta erat, immo uti vidimus, 
unus missionariorum occidentalium suam notitiam sermonis tur-
cici praecipue Cumanis debuit. Cumani Moldáviáé pagani vei 
potius Muhammedani, uti R o e s l e r u s apposite admonuit, quin 
etiam anno 1410 memorantur. B o n f i n i u s vero diserte dicit, 
Cumanos nondum Christianos sub tempus regis M a t t h i a e in 
Hungáriám venisse atque sponte fide Christiana initiatos esse: 
1
 FEJÉR «A kunok eredete», pag. 54. 
3
 V. JERNKY «Keleti utazás». Tom. II. Pag. 56. 
3 V. RÜESLER «Die Aralseefrage». Pag. 70. 
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«Ultra Axiacem fluvium Peucini, Carpiani, Bastarnae sunt, et 
Chuni, qui natali solo ejecti in Ungariam venerunt, et a Divo 
M a t t h i a Danubii insulam impetrarunt. Pauco post tempore 
sponte se orthodoxa fide nostra initiarunt».1 J o h a n n e s S z e g e d i 
anno 1706, T i m o n vero anno 1730 referunt, quosdam sacer-
dotes missionarios e Tirnavia in Besserabiam iter fecisse, ut 
Cumanos hanc terram inhabitantes religioni imbuant christianae. 
Hoc rerum statu datum codicis Venetiani m c c c i i i nihil est, 
quod admirationem obtineat, tunc enim gens Cumanorum 
linguaque vernacula non solum in ea Tauricae parte, quam 
geographi italiani Cumaniam nominabant, sed etiam in regione 
litorali fluminis Yolgae et occidentcm versus in Moldavia, Bess-
arabia et in Hungaria adhuc vigebat, mercatoresque id tem-
poris italiani, si in vastissima regione Pontocaspica commer-
cium facere voluerunt, linguam cumanicam scire omnino necesse 
habebant. 
V I I . 
De iis Unguis, quae cumanicae antiquo et medio aevo pro-
ximo cognationis gradu conjunctae fuerunt, vix quidquam scire 
possumus. De antiqua lingua Massagetarum, Sacarum, Daharum, 
Alanorum nihil fere novimus, quin etiam nomcn Daharum et 
pars prima nominis Massagetarum iis a populis iranicae ori-
ginis indita esse videntur, cf. formam iranicam ma «regio», 
glossam antiquam armenicam mane «incoine». Attamen lingua 
Kirgizorum et Turkomanorum a Sacarum et Daharum Unguis 
orta, quantumvis in quibusdam rebus ab iis differat, defectum 
antiquorum harum linguarum monumentorum quodammodo sup-
pleri potest. Parthorum quoque lingua ex ista etate, quum ea 
potentissima gens adhuc in flore esset, praeter quaedam nomina 
propria nobis paucissimis tantum glossis conservata est. Lingua 
Avarorum cumanicae conjuctissima, excepta hac una voce: 
bokolabra «sacerdos», itidem in nominibus tantum propriis et 
dignitatum superest. E Bulgarorum lingua, exceptis nominibus 
locorum, personarum et dignitatum, forte haec sola vox 
1
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«deus» perdurabat (j«> asulo ^làL.).1 Chazarica quoque 
lingua, si excipias nomina geographica, propria et dignitatum, 
paucissimis tantum glossis monumentis Tauricae sepulcralibus 
charactere hebraico incisis interitui gentis olim florentissimae 
superstes evasit (e. g. jltSD, cf. turcicum (j^j'U» «domina» etc.). 
De Bissenorum lingua praeter nomina quaedam personarum id 
tantum novimus, quod C o n s t a n t i n u s de nominibus thematum 
eorum et quorumdam locorum memoriae prodidit." A m m i a n u s 
M a r c e l l i n u s in loco sequenti Uzos a Cumanis separatim 
memorabat : « Dumque ad Chionitas et Eusenos naec scripta 
mittuntur» etc., at huj us quoque differentiae, quae secundum 
omnem probabilitatem, si omnino extitit, tantum in pronunci-
atione consistebat, nullum habemus indicem. Nec linguam 
Kiimiikorum orientalem Caucasi provinciám flumine Terek, 
Tschetschna majori et Daghestan definitam inhabitantium notam 
habemus. Nomen Kiimiik cum nomine «Hunk» scriptorum 
armeniorum comparari potest, quo nomine M o s e s de Chorene 
et alii Hunnos appellabant. In hac regione Kiimiikorum nom. 
geographica etiamnum turcica sunt, e. g. T o r g a u l , A k s s a i etc. 
( = ,^ 1*», ^jf). Lingua igitur cumanica primo loco cum dialectis 
ab ea derivatis, deinde cum sorellarum filiabus linguis turcicis 
et hodie usitatis comparanda est. Doct. B l a u hisce studiis cum 
descriptione linguae Bosniacorunv turcicae3 dialectorumque pro-
vinciáé Mariopolitanae novos et perquam pretiosos aperuit fon-
tes. Dialectum Kazanicam in multis rebus cumanicae perquam 
similem esse jam diximus, Kazani enim non inmerito de se ipsis 
antiquorum Bulgarorum progeniem esse praedicant. C a s s e l 
autem linguam cumanicam nogaicae assimilabat: «In der Bi-
bliothek des F r a n z P e t r a r k a is ein lateinisch-persisch-cumani-
sches Lexicon gefunden worden, das K l a p r o t h herausgegeben 
und zum Theil alphabetisch zum Theil sachlich geordnet ist. 
Es sind so viel ich mit den Wörtern der Nogayer verglichen 
if 
1
 V. apud R O E S L E R U M «Romànische Studien». Pag. 251, 252. 
2
 «De administ. imperio.» Cap. 37. 
3 «Bosnisch-tiirkische Sprachdenkmàler». Lipsiae, 1868. 
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habe, die meisten dieselben.» Praecipuum tamen fontam noti-
onis linguae cumanicae is ipse codex Venetianus continet, quem 
nunc primum ex integro in hoc volumine luci publicae damus. 
Hic autem codex non tantum dialectum linguarum turcicarum 
insignem, sed etiam monumentum harum linguarum vetustate 
commendatum continet. Viri docti principio hujus seculi pro 
antiquissimo linguae turcicae orientális monumento opera cele-
berrimi poetae Mir Ali S ir, defuncti anno 1500, habebant, at 
circa annum 1829 codex quidam insignis bibliothecae imperi-
alis Viennensis persicus apud philologos innotuit,. in quo 156 
disticha turcice scripta (in centesimo ' p r i m a e partis capitulo) 
leguntur, quae illius libri auctor Alaeddin Scich Sült,an Veled 
operi «Dubab-name» inseripto inseruit. Celeberrimus H a m m e r -
P u r g s t a l l i u s codicem praedictum circiter ante 500 annos con-
scriptum esse dicit, datum igitur distichorum versibus Mir Ali 
Sir prope cum ducentis annis antiquius habendum est. Primus 
textus selgukienis editor in praefatione admonuit1 distichorum 
linguam pure turcicam et omni elemento arabico exemtam esse, 
at M a u r i t i u s W i c k e r h a u s e r , quum trigintaseptem annis 
postea textum denuo examinasset, in eo septuaginta glossas 
arabicas invenit, ex quibus y j c]uatordecies, ((Jj.=*) novies, 
y* {jV) octies, i^ oLá- (i/él») septies, Ló^ quater occurrunt.2 Codex 
Venetianus anno 1303 conscriptus titulo antiquitatis hos quoque 
versus superai ! T i m u r i s diploma cl. V á m b é r y docente anno 
1397, «Bachtiarname» vero anno 1432, «Miragname» autem 
anno 1442 conscripta sunt3 et quidem charactere uigurico, nec 
igitur ullum ex iis aetatem codicis cumanici adaequat. At liber 
« Kudatku Bilik» inseriptus, quem cl. V á m b é r y eximia cum 
sollicitudine edidit, transeripsit et in linguam germanicam vertit, 
ipsum codicem cumanicum titulo antiquitatis longe praecellit, 
is enim cum 234 annis ante datum 1303 conscriptus est.4 Hic 
id unum annoto, neque linguam «Kudatku Bilik » uiguricam 
1
 «Jahrbùcher der Literatur». Viennae, 1829. (apud GEROLIUUM). 
2
 Z. d. D. m. G. Tom. XX. fase. IV. Pag. 574, 575. 
3 «Uigurische Sprachmonumente» (1870). Pag. 8. 
» L. c. Pag. 27, 28. 
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elementis arabo-persicis exemtam esse, V á m b é r y enim in calce 
editionis suae 112 exoticas collegit voces, quae partim arabicae 
sunt originis, partim persicae. — Jam R o b e r t u s R o e s l e r i u s 
in appendice operis « Romànische Studien» quaedam vocabularii 
linguae cumanicae specimina dedit ,1 cui quum autumno anni 
1873 Graetiac agerem, copias meas secundae quoque codicis 
Venetiani partis communicabam, quibus inspectis vir doctus 
mihique amicissimus maximopere laetatus est. Doctissimus B l a u 
in dissertatione «de gente et lingua Cumanorum» grammaticam 
hujus dialecti breviter quidem, sed more suo praeclare adum-
bravit.2 Etiam nos in sequentibus hac ipsa adumbratione tex-
tuumque ope adjuti grammaticam codicis Venetiani paucorum-
que monumentorum linguae cumanicae in Hungaria descri-
bendam brevi voluimus. 
Annotationes phonologicae : 1. Scriptores textuum sonum 
a ab a, et hoc ultimum ab e sollicite distinguunt, e. g. ierdà, 
corta, san «tu», cf. jacuticum àn etc. et ad hanc vocalem 
designandam signo quodam litterae « Graecorum simillimo, sed 
a diversis scriptoribus aliquantum diverse formato utebantur. 
Hoc ipsum signum etiam in glossis germanicis occurrit, e. g. 
di vàdirkeil etc. Gemminatio litterae a longitudinem vocalis 
significai, e. g. saa «tibi», cf. altaicum et selgukiense sa. Scrip-
tor vocabularii sonum a per a vel e designai, e. g. esitmaga, 
sonarmeli etc. et rarissime tantum scripturam a adhibet ita 
e. g. in forma ne zie chi csiti(n)gassà «si audis», at annotatores 
vocabularii germanici vocalem a sollicite denotant, e. g. pag. 
codicis 59 cria cakta etc. In secunda codicis parte pronomen 
primae et secundae personae interdum ci scribitur, ita pag. 149 
man et san passim. Vocalis a in pronunciatione cumanica ple-
rumque immutabilis est, quod idem ci. B l a u docente e t iam in 
lingua bosniaca obvenit. 
2. Vocalis e in radice et in suffixis pridem plerumque 
i sonabat, ideoque cumanico e in dialectis cagataicis saepis-
1
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a
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sime i respondet, e. g. cki «duo» èag. iki, osmanicum iki, — 
cumanicum el «populus», cag.?/, osm. il «alii», — cum. clclik 
«pax», cag. il, — cum. cregirmen juxta criktim, cag. irik-
mak etc., — cum emeli, osm. ititeli, — cum cue in pag. codi-
cis 142, cag. ing «tranquillum», «securum»,-— cum. erir (pag. 
142 et passim), cag. iriir «est», — cum. cdik «fuimus», cag. 
idik, osm. idik, — cum bcrgil «da» éag. birgil, — cum. yctmae, 
cag. jitinak, — verbum auxiliare adengez «eratis» pro idingiz 
(pag. 129 codicis), adatti pro iditn, cf. formas kazanicas ejc 
cjcn, ejem «erat», «eras», «eram», — eskc pag. 130, cf. cag. 
iski, kazanicum iskc etc. Vocalis i et in dialectis éagataicis 
et in dialecto osmanica haud ita raro in e permutata est, e. g. 
cum. et, £ag. et, osm. et «caro» quod in dialecto Kazanica it, 
in lingua autem jacutica àt sonat, in 1. jacutica enim interdum 
vocales a et ? inter se pcrmutantur, e. g. agin, igin «varium»,1  
— cag. dejmak vel dcmak juxta ditnak, osm. demak, jac. dián, 
dia, kaz. di — etc. In dialectis turcicis Sibiriac meridionalis 
et Gungariae vocalis c omnino desideratur duabus dialectis 
exceptis, utpote 1. dialecto Taranci, 2. Koibalica et Kacinzica, 
in quarum prima, vocalis a per subsequentem vocalem i in c 
emollitur, e. g. eti «equus» loco ati, in altera vero syllabae 
primae vocalis a in c permutatur, e. g. temir.2 In dialecto 
Kazanica vocales e et i inter se permutatae reperiuntur, e. g. 
es «opus» loco éag. is, — ec «pars interior», cagataice ir, vicis-
simque it, — ir «vir» loco éag. et, — ere te. In lingua textuum 
cumanicorum Hungáriáé eandem permutationem vocalium c et 
i observamus, quam in dialecto Kazanica, e.g. bezem «noster», — 
ötmákciiicznc «panem nostrum», — bezne «nos» e t c . — In lingua 
Kasgarica loco éag. c plerumque i pronunciatili-. — 
3. Seriptores codicis cumanici communiter vocalem ì ab 
i non distinguunt, e. g. iglading «fievisti», id est igladìng, — 
inangai (pag. 143 codicis) «credant», id est imitigai, -r- il 
«canis», cag. it, jac. it, — iciptiirsen «bibisti», kaz. ce-, cag. 
1
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ickü, «potus», jac. isàbin «bibo» etc. Seti nonnunquam et in 
codicis prima parte (in vocabulario) et in secunda vocalis 
ì per e denotata reperitur, e. g. jarle « pauper», — kickerip 
sen «clamavisti», — algide « sanctum», — azihlc «utile». 
H i n d o g l u in vocabulario osmanico-gallico vocalem i constanter 
pere designate , g. yarale «saucius», — yare «dimidium» etc. et 
annotai «e, sans accent, est une voyelle qui tient le milieu 
entre e et i, au lieu de V y de M e n i n s k i » etc.1 Haec ipsa vocalis 
ì in dialecto sorica prope uti e sonat. Scriptores codicis cuma-
nici vocalem i modo per j, modo per y notabant, e. g. kyssiler 
«viri», «homines». Vocalis i in lingua cumanica haud ita raro 
cum u permutata reperitur, e. g. tusi «femella» loco öag. 
osm.
 t5AJ>>, — konus «argentum» juxta konis occurrit, e cont-
rario in glossa cumanica johsil « pauper» vocalis i loco èag. u 
scripta est (J^^Jiy). Vocalis u suffixi consequenti gutturali in v 
emollita etiam in o permutari potest, e. g. satov, — buzov (pag. 
139 cod.), quae formae pridem satik, buzik, sonabant (satik, 
satuk, satuv (in 1. kazanica sat'iu), satov). Exemplum permuta-
tionis vocalis a cum i jam vidimus, iglading enim éag. aglamak 
respondet. — Vocalis i bosniaca nonnunquam pariter atque in 
codice cumanico per e denotatur, e. g. hater, arabice vel 
, H~> (apud B l a u 7 ì 0 u - ) etc. Vocalis i etiam in 1. bosniaca inter-
dum in u et 0 permutata est, e. g. takum, osmanice takim 
«manipulus», — sator, osmanice cadìr, hung, sátor.2 
4. Vocalis 0 in prima codicis parte saepissime ab ö non est 
distincta ; secunda codicis pars etiam in hoc puncto primae multo 
praestat, scriptores enim hujus partis vocalem ö ab 0 per tres 
modos distinguimi: 1. per lineam transversam, quae litteram o ex 
obliquo scindit 2. per lineolam litterae 0 superscriptam, haec 
denotatio praecipue in ultimis codicis paginis videri potest 
3. per ou, e. g. sountac «os», öagataice söngak. Scriptor voca-
bularn modorúm praedictorum primum tantum usurpabat, e. g. 
söuarmen «amo», söuarsem (sic!) «amas», at tamen idem scriptoi 
1
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tertiam personam huj us verbi souarol, id est sonar ol scripsit. 
Ipsa vocalis o interdum per oh denotatur, e. g. touhi «plenum», 
cag. toluk, tolu, kazanice tuli, — in prima codicis parte chunra-
dan tonga (n) «spurius», cf. cag. togma, togkan etc. «nasci» 
apud P a v e t de C o u r t e i l l e ) , kazanice tu-, t'iu-, 
Vocales o et ö in codice cumanico haud ita raro pro u et 
ü reperiuntur, e. g. sounclu loco cagataici süjüngülük, — böri 
«lupus», cag. büri etc., — satov, buzov loco satuv, buzuv (satuk, 
buzuk), — osta «magister» loco usta. Eandem permutationem 
vocalium etiam in dialecto Kazanica videmus, e .g . tot- «tenere», 
— toz «sai», — kot «salus», cagataice tutmak, — tuz, •— kut 
etc. In dialecto Kasgarica vocalis u et tunc clare pronunciatur, 
quum in aliis dialectis ture, orientalibus in vocalem o permu-
tatur. In glossa bosniaca corda «gladius» vocalis o ex originali 
u orta esse videtur, cf. osmanicum hungaricum kard. 
5. Vocalem u ab ii scriptores codipis Venetiani rarissime 
distinguunt, distinctio autem in hunc modum efficitur, ut lit-
terae u lineam transversam adjiceant, quae earn ex obliquo 
scindit, e. g. ciiydurumen, ciiydurdum, ciiydur «ardo», «arsi», 
«arde»1 Quum vero scriptor dubius fuisset utrum vocalis ö an 
ü seribenda esset, super litteram u minusculum 0 adseribebat, 
e. g. iizun loco cagataici üciin, kazanice öcön, osmanice icin, 
jacutice isin. Germanicum w non solum in germanicis glossis, 
sed etiam in quibusdam formis turcicis usurpatur vocalis ü ab 
u distinguendae causa, e. g. daw (pag. 40), — kö'wsap «desi-
derans» (pag. 140 codicis). Vocalis u et ü in lingua cumanica 
perquam saepe occurrunt pro o et ö aliarum dialectorum, e. g. 
un «sonus» loco cag. on, — suzul juxta sozulurmcn, cf. cag. 
sözülmak, — üzdi loco cag. özdi (pag. 143. codicis), — ugraia 
dir, cf. cag. okramak, — tuz «pulvis» loco cag. toz, — bulsun 
« sit » loco cag. bolsun, — boguz «guttur» loco cag. bogoz, — 
ugialurmen «ve ree undor» (pag. 57), cf. ture. or. ojaltnak, ojat-
mak, — uleb (=üleb) «moriens», cagataice ölniük. Eandem per-
1
 In vocabulario sub litterá c. 
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mutationem videmus in dialecto kazanica, e. g. on «far» loco 
cag. nn, — osta pariter atque in 1. cumanica loco cag. usta ; 
e contrario un « decern» loco on aliarum dialectorum, — ul 
«ille, illa, illud» loco cag. ol etc. In lingua quoque Turkoma-
norum vocalis u pro o aliarum dialectorum perquam saepe occur-
rit, e. g. bui «es» pro boi etc. In sermone bosniaco B l a u 
docente vocales o et ö haud ita raro cum u et ii permutantur, 
e. g. tigu «ulula» pro ögü aliarum dialectorum, vocalis vero ö 
cum il in versu cadentiam facit, ita söz cum jüz etc. 
Vocalium harmónia etiam in lingua cumanica summa lex 
erat, at haec lex ob saepe inconstantem et inperfectam deno-
tationem vocalium, praecipue in prima codicis parte non sem-
per apparet, immo in vocabulario saepissime latet, e. g. birga 
« simul», — yetmac, cf. cag. jitniàk, — terclap «velociter» etc. 
Etiam in 1. cumanica vocalis suffixi interdum ad vocalem 
radicis conformatur, quam assimilationem in dialecto Kazanica 
et in aliis quoque dialectis conspicimus. 
Vocales breves interdum elisae esse videntur vel saltern 
non denotantur, e. g. ajp «peccatum», cf. osmanicum aj'ip, 
arabice f ° r m a verbi tüsrüp (pag. 138) ipsa suffixi voca-
lis elisa est, cf. formám factitivam cag. tösürmak «dejicere». 
Haec elisio etiam in dialecto kazanica haud ita raro occurrit, 
e. g. tösra pro tösöra, — brati pro beraü «aliquis», — borno 
«nasus ejus» pro borono etc. 
De consonis haec pauca admoneo : I. consonae gutturales 
linguae cumanicae per sequentes litteras notantur 1. k 2. ch 
3. gh 4. c 5. g 6. h 7. signo quodam litterae Graecorum p sub-
versae perquam simili, quo nasalis explosiva ng significatur. 
Consona kàf Turcarum in secunda codicis parte plerumqe per 
k et c denotatur, e. g. karovimiz «praemium nostrum» (pag. 
145), — kacan «quum etc., eademque consona in vocabulario 
saepe etiam per c significatur, e. g. pag. 17 coarmen, coydum 
etc., cf. cag. (jLijj», — cuyrug «cauda», cf. ^j^yi, -— tamucka 
«ad inferna». Haec ipsa consona etiam per eh et gh designatur, 
e. g. tichmac (in pag. 43) juxta tictim «piantavi», — kachma, 
xcv 
cf. Lili,— joch pro jok, — ghalgan loco kalgan (pag. 75) — 
yaagh « maxilla». Consona k nonnunquam in £ emollitur, 
e. g. in quibusdam suffixis, in fine syllabae et inter duas 
vocales, e. g. tamagìng «guttur tuum» juxta tarnak, — tas 
bolmaga (pag. 138) «ad perditionem», quae littera £ tan-
dem i n / emolli potest, j autem facile eliditur, e. g. kuurmak, 
quae forma per formám kujurmak a kugurmak orta est, cf. 
cagataicum «pellere», «persequi». / f nonnunquam in eh, 
et h permutatur e. g. chatun, hatun «domina», cf. osm. 
(hadin), cag. ^yj'L»-, — han «rex», «princeps», éag. J j i U , 
bulah «fons» (pag. 141), cf. cag. bulag i d e m , — ő i b u h , — j a r i h 
(pag. 148). Permutatio k finalis in h in textibus cumanicis 
saöpe occurrit. Forma yomsah jam in vocabulario legi potest, 
sed hanc quoque formam scriptor quidam secundae codicis 
partis annotavit. K interdum in fine vocis apocopatur, e. g. 
tamu (pag. 144) «interna», cf. cag. — Consona d in 
vocabulario plerumque per e aut eh denotatur, e. g. congul «cor», 
cf. osm. ò^yf, — erca «masculum», — eoe «caeruleum», — choz 
«oculus,» yyi (Klaprotlius ^p» scripsit!) ,— chetchil «recede». In 
glossa yéag vocabularii loco k, g scriptum reperitur, cf. dLax»! 
iceg. In secunda codicis parte J plerumque per k transcribitur, 
e. g. köp «multum», — egilik «bonitas», — kök «caelum» etc. 
Interdum etiam in ipsis textibus d per eh redditur, e. g. etchen-
lerge «facientibus». d inter duas vocales in g emollitur, g autem 
in quibusdam glossis in / emollitum tandem prorsus evanescit, 
e. g. milz (pag. 143) «cornu», quae forma per formam inter-
mediam müjüz a miigiiz orta est. — Li t tera g, uti jam vidimus, 
ex et d orta est atque secundum hanc duplicem originem 
modo durius modo lenius pronuncianda est, quam duplicem 
pronunciationem scriptores codicis cum. interdum ita denotant, 
ut litteram £ per gli, lenem consonam 5 per g significent, sed 
multo saepius hanc totam distinctionem plane omittunt. G non-
nunquam in h permutatur, e. g. saha « tibi » loco sanga, qua 
consona tandem elisa duae vocales a unam longam effecerunt 
(saa = sa). — Consona y modo per k, modo per gh designatur, 
x c v i 
e. g. ka titular «dominae», — ghaxa «proprie», arabice Cűy-oi. 
Consona Arabum Persarumque s in voce Lg_s etiam per eh sig-
nificatur (badia). — /Ce t g inter duas vocales, uti jam anno-
tavimus, haud ita raro eliduntur, alioqui illae consonae in u 
emollescunt, e .g . aurlagil pro agirlagil «sanctifica», cf. formam 
avurlagil (pag. 132.) Elisio in hisce exemplis observatur : 
luurmak «parere», «generare», e. g. in dictione : ki tuur ata 
tengri «quam (scilicet «sanctam Virginem») generai pater Deus» 
(pag. 140 codicis), cf. verbum turcicum or. iJjUijj' «nasci», — 
kuurmak «pellere», cf. verbum turcicum or. ^jLoyi, — oulu 
«filius ejus» (pag. 148) pro ogul'i, — tuusning (pag. 150) 
«ortus» in genitivo. In fine vero vocis vel syllabae radicalis 
hae consonae saepissime in u emollescunt, quod vicissim ob 
vocalem praecedem in v durescit, e. g. satov, — buzov, — 
a hiving (pag. 139), cf. cag. agik, ag'ig, — javdurding (pag. 
142), — bavursak in eadem pagina «intestina» pro bagirsak 
(v. ^ L w - a ì L apud P a v e t de C o u r t e i l l e ) . Scriptores secundae 
codicis partis semivocalem v per signum quoddam litterae w 
germanicae aliquantum simile denotabant. Consona k in 1. cuma-
nica pariter atque in multis aliis dialectis turcicis interdum in di 
(y) induruit; k et g etiam in omnibus dialectis turcicis in semi-
vocalem v et j emollescere possunt, ita e. g. in 1. cagataica ooz 
«cibus quidam lacteus», cf. formam oguz, -— aul «tentorium», 
« curia » cf. agii, cf. etiam altaicum aildap in versu sequenti : 
Kara atty kanga aildap jiiriib-idi «ad Kara Attukan venit hos-
pes»,1 — in 1. jacutica ojiin «perendie», quod Böhtlingk auctore 
ex o «ista» et kiin «dies» compositum est, k enim inter duas 
vocales in j mollitum est. In dialecto Kazanica forma agrìgimiz 
«passio nostra», «dolor noster» in auiriubìz permutata est, cf. 
formam cumanicam aurlagil pro agirlagil. Bosniacum quoque 
D B l a u docente interdum in v et j emollescit, e g. kjüve « tinea », 
cf. xKjP persicae originis, — düjün «nuptiae» cf. ^yi^od Consona 
1
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k, vei g (£), quae syllabam radicalem vei vocem ipsam termi-
nai, in dialecto cumanica saepissime in u emollita est, quod u, 
uti jam annotavimus, ob praecedentem vocalem tandem in v 
induruit, e. g. praeter formás suprascriptas javli «pingue», — 
javdurding «donavisti», — ovsadi «assimilatum es», cf. cag. 
^LCLICA-jl et uiguricum oksak, uksak (in glossario prof. V á m b é r y ) 
«simile» — kriv (pag. 151) «introitus», etc. K et g finale 
etiam in dialectis őagataicis saepe in u vei o permutantur e. g. 
j'irau «cantor» — j a l a i i «fiamma», cf. formám kaz. jalk'in, — 
jasao «lex», «statutum», cf. formám jasak, — sao •« sanum », cf. 
sag. In form is ki ran, jao juxta k'iragu, jagì consona g inter duas 
vocales plane evanuit. In dialecto Kazanica k et g finale per-
quam saepe in u emollescunt, e. g. sau «sanum», — tan «mons». 
— jau «hostis» et in fine nominum agentis et actionis, e. g. 
caklau « consideratio, » — k a r a u «aspectus,» — kileüce «advena», 
— katìu etc. In forma kìfij «margo» k finale in j emol-
litum est. 
In prima codicis parte, uti jam annotavimus, consona k in 
haud ita paucis glossis per eh denotabatur, e. g. charachus, 
id est ( j i y s SJ>, — chaxan ( ( j ' j » ) , — chasuc, quam formam B l a u 
minus recte chasuch scripsit1 ( K l a p r o t h u s hanc formam ita scrip-
tam edidit, qualem nos in codice Ven. conspeximus), id est 
i^xiU', — sachal (JLiúo), — ayach (^Ls.f), in dialecto Mariupoli-
tana àytày, sed haec ipsa vox in linea subsequenti in litt. g 
desinit : ayag uxi. In dial. Mariupolitana consona k fere semper 
» 
ut h pronunciari solet, e. g. yayc/iayű/i (pU«jls), Xoupáv j^ly», — in 
dialecto Kázanica et bosniaca haec aspiratio raro tantum obve-
nit. In secunda codicis parte k sine ullo aspirationis signo 
occurrit. — d in vocabulario interdum per c, vel di transcri-
bitur, e. g. ciuruba, id est L ^ T (kehruba), — carnati, id est 
kemun, hungarice ketndny(nuig) etc. Hie quassus consonae k 
etiam in 1. bosniaca obvenit. 
1
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Sonus 7tg in codice Venetiano diverse denotatur i . aut per 
signum quoddam litterae <> graecorum inversae simile aut per for-
mam 77, cujus linea ulterior inferne paulum prolungata est, quae 
duplex denotatio saepissime usurpatur 2. per litteram n, e. g. 
in dictione tamagin beslegil «nutri guttur tuum» pro tamgìng 
beslegil 3. per ng, sic in salutatione angellica : seningbile « tecum» 
4. per g solum, e . g . aglarim «intelligo» pro angiarim. Interdum 
n finale etiam tunc cum gutturali pronunciatur, quum in aliis 
dialectis haec pronunciatio in usu non sit, e. g. ong «dextera» 
pro on aliarum dialectorum, — quod ad formam cumanicam, 
cf. kasgaricum ong. 
Denique de consonas h et ^ id tantum admoneo, consonam 
li in secunda codicis parte pro le non solum in fine vocis, sed 
etiam in ipsa voce occurrere, e. g. coltrali (pag. 145) «fons», 
«scaturigo», — aha «fluens», etc. In oluluh «mortalis», — bol-
litili odi «factus est», — cibuh «virga», — j a z u h peccatum» h 
pro k finali scriptum est. Vox tamuk et tamuh et tamu scriptum 
reperitur. — Consona ^ non solum per eh, sed etiam per gh 
denotatur, e. g. noghut pro etc. Aspiratae ^ et s inter duas 
vocales perquam facile eliduntur, e. g. laan pro xá-sO «brassica», 
sed etiam laghan occurrit, — saar pro yd* «urbs». 
De dentalibus pauca tantum adjicio. Tenuis in 1. cumanica 
pariter atque in dialectis cagataicis plerumque incolumis mansit, 
media vero interdum in sibilantem z permutabatur, e. g. azam 
pro adam «homo», cf. kazanicum Izcl pro Idei, kazak pro hadak 
«clavus» etc. In glossa dac loco tenuis mediani conspicimus, cf. 
Loco azam et as am scriptum reperitur. In pag. 143 obs. for-
mam töredi «generavit», quae pro töretdi scripta reperitur, hic 
forse scriptor denotationem consonae t per negligentiam omisit. 
E x ordine labialium littera f exceptis glossis arabicis et 
persicis frustra desideratur ; in secunda codicis parte littera 
f in glossa persicae originis frista, fristilar adest. Glossa 
fii «elephas» in vocabulario tantum occurrit. Consona p 
quoque in exoticis tantum glossis appare t , e. g. bap-
tisma etc. Littera b in forma haybat (pag. 148) inserta 
XCIX 
apparet, cf. bosniacum heibet pro hejet «status», «essentia», 
«forma externa rei» etc. arabicae originis (v. formas arabicas 
sLje, Ceterum haybat fortasse ar. iUxtf est. Semivocalis 
v jam supra mentio nem fecimus. 
Consona m interdum in codice Venetiano in n debilitata 
reperitur, cf. bosniacum taman pro |*LJ etc. 
Consonae quassatae c et g peculiaribus signis notantur, 
nempe prima signo Graecorum e, altera autem signo Graecorum 
a perquam simili. Haec duae consonae ex quassu gutturalium 
et dentalium ortae sunt, e. g. cetik loco cat'ik, cf. katmak, — 
suffixum ce juxta tek, dek, — suffixum di juxta ki, — cirmarmen 
«torquere», cf. öag. kirmcik « nodus» etc. Interdum loco g: c 
scriptum reperitur e. g. k'.osane «desiderium» pro kösang et vice 
versa. Consona c praeter signum descriptum per diversos desig-
natur modos 1. per z, e. g. bizac pro bìcak «culter» 2. per c, 
e. g. in secunda codicis parte cetik pro cat'ik «cinctus» 3. per 
cz, e. g. in vocabulario kiezi congulu bile «humiliter» 4. per s, 
e. g. as pro ad «esuriens» 5. per z, e. g. neze pro nece, — 
uzmak pro ucmak «paradisus» 6. per zc, e. g. uzcarmen «volo 
in altum» pro ucarmen (pag. 56 vocabularii). Consona g in 
vocabulario praeter duos modos praedictos etiam per gi, j (i) 
et gz denotatur, e. g. in sequentibus formis a B l a u adductis : 
gigar, id est «jecur», — choligian, id est ^LsxJ^i». «galanga», 
— giemis «fructus», (hungarice gyümölcs) pro ; — j i m , 
id est — mariand, id est ( J U ^ O , quam glossam B l a u post 
K l a p r o t h u m minus recte marjan scripsit («coralium»), — jouani 
pro In formis numerorum ordinalium burungi, echinzi 
suffixum per gi et zi denotatum reperitur ; in textibus 
Mariupolitanis hoc suffixum per significatur, v. formas a B l a u 
adductas (iitipivrCi, yxcvzCi etc. In glossa vocabularii tagz «corona», 
id est £.ü> g per gz transcriptum est. In dialecto bosniaca B l a u 
docente ^ interdum per d denotatur, e. g. ^J-kfS' pro vd-Ua. 
«fragum», — hoc idem d in quibusdam vocibus ^ scribitur, 
e. g. v i^i»- pro oui?». «campus»; ^ porro et in / permutatum 
reperitur, e. g. sátor, cf. hungaricum sátor. Consona ^ in pro-
nunciamone bosniaca interdum tj sonat, e. g. i j ^ t f pro ^ i L ^ , 
idem ^ etiam in j emollitur, e. g. tanjir « discus» pro zyssjò, 
cf. hungaricum tányér. . 
Consona j praeter litteram j in codice Venetiano per y 
et i denotatili", e. g. aianirmen, — ayandim, cf. cag. ajamak 
«parcere» etc. —- iazdim pro jazd'im «peccavi«, «erravi». J inter 
duas vocales facile eliditur, e. g. sounclu pro söjünclü juxta 
soiur. l l aec elisio etiam in 1. bosniaca saepissime obvenit. 
J interdum cum g permutatum reperitur, e. g. gikilmak pro 
jik'ilmak «delabi», —g i l l an pro — giltrin pro ^ t L b , — 
gicrar juxta yicrar, — in media voce chugu pro ySyi etc. In 
dialecto nogaica haec eadem permutatio usitatissima est, e. g. 
in versibus nogaicis a V á m b é r y publicatis sdjlXjO 
et paulo infra ^Ssz^ y*. «cor meum» pro ' In dialecto 
Mariupolitana j haud ita raro cum g permutatum reperitur, 
hoc ipsum g in textibus a B l a u examinatis per y notatum 
e s t , e . g . àytjìà p r o /JI e t c . 
In glossa terc juxta tez «cito» r cum z permutatum repe-
ritur. 
Tres consonae sibilantes i . / 2. s 3. z il) codice cumanico 
Venetiano perquam diverse notantur. Sibilans / 1. per sch 2. 
per z 3. per an 4. per sz 5. per v 6. per zz denotatur, e. g. 
talischirmen, uruschirmen, kirlisckirmen «litigo», — tuscherlcr 
pro tiisàrlàr; etizermen «adjuvo», cf. etislámák, — kyziler ; tis-
sisluhlarmen, cf. f^U «dens», — kyssilcr, cf. ^zjS; algiszle pro 
algisli, karindas pro karindas, — jaksi; buzzatkil pro bosatkil. 
B l a u sonum / cumanicum interdum et charactere eli designatum 
esse dicit, e. g. in glossa chahar pro at haec vox in columna 
cumanica saar scribitur, glossaque ghachar, quam K l a p r o t h u s 
minus recte chachar et B l a u : chahar scripsit, in parte persica 
occurrit. Haec maxima inconsequentia sonum / denotandi prae-
cipue in vocabulario occurrit manifestoque comprobat, quam 
1
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molestam comperit designationem hujus consonae scriptor 
vocabularii italianus1 Scriptores autem secundae codicis partis 
germanici consonam s idiomati suo familiarem sine ulla diffi-
cultate vel per s simplex, vel per se/i denotabant. Consonam s 
plerumque per x simplex scriptam reperimus, at interdum haec 
sibilans I. inter duas vocales geminatur, e. g. arassinda, — 
essirgagil etc. 2. cum z permutatur. — Sonus z i . per 2 2. 
per x 3. per x denotatur, e. g. siz «sine», öz «ipse»; juxum, 
id est (.^jj; sösin pro sözin etc. — Consona x in glossa ux 
«sensus» per x scripta reperitur. Inconsequentiam ortogra-
phiae auctoris vocabularii nihil demonstrat melius, quam unius 
et ejusdem vocis in diversis conjugationis declinationisque formis 
multiplex designatio, e. g. 
azarmen « comedo » 
assa « comede » 
as «cibus», — 
aianìrmen « parco » 
ayandim «peperei», — 
cigliarmeli « exeo » 
zigtum « exivi », — 
coparurmen «aedefico» 
eobardum «aedeficavi» etc. 
In secunda codicis parte hanc designationis sonorum fluctua-
tionem multo minus conspicimus. — Super quasdam glossas 
vocabularii alia manus, nimirum unus scriptorum secundae 
codicis partis nonnullas suprascri sit transcriptiones variantes, 
ita e. g. super formam gicrar litteram //, — super formam 
acirmach syllabam ga, — super formam bisuturmen litteram z, 
super formam yarasirmen item z etc. 
1







I. De Pronominibus. 
Pron. separata. Pron. suffixa. 
Num. men (et man scriptum) ini, im 
Gen. mcning 
Dat. manga (ma a, ma) 
Acc. meni (menj) 
Abl. mcndàn 





C I . B l a u loco biz: miz scripsit, K l a p r o t h u s recte biz 
habet [bix scriptum). 
II. Pers. Nom. sen (san) ing, ing 
Gen. scning 
Sing. Dat. sanga (saha vel saa) 
Acc. seni 
Abl. scndàn 
Nom. siz ingìz, ingiz 
Gen. sizing 
Plur. Dat. sizgà 
Acc. sizni (siznj) 
Abl. sizdàn 
Vocativus pronominum personalium interjectione aj (ayj 
praemissa formatur, ita aj sen! — aj siz! (turcice I, ^5!) 








Nom. anlar idem, quod supra 
Gen. anlarning 
Plur. Dat. anlarga 
Acc. anlami (anlarnj) 
Ahi. anlardan 
B l a u post K l a p r o t h u m loco ol minus recte al scripsit. 
Quod ad dativum angar, cf. respondentem formam uiguricam 
anggar, quae forma etiam in dialecto kazanica (aitar) et in 
aliis quoque dialectis usurpatur. 
Pronomina possessiva separata sequentia sunt : nicnini 
«meum», bizim (bizin) «nostrum», e. g. bisivi gichövga «in 
nostrum templum» (pag. 121), —setting (senili) «tuum », sizing 
«vestrum», — aning «suum», anlarning, pro quibus possessivis 
saepe etiam öz usurpatur, e. g. öz niizik boyungni (pag. 149) 
«tuum purissimum corpus.» 
Pronomen demonstrativum. 
Sing. . Plur. 
Nom. bu Nom. bular 
Gen. miming Gen. bularning 
Dat. niungar Dat. bularga 
Acc. muni Acc. bularni 
Abl. mundan Abl. bnlardan. 
«Ipsemet», «ipsimet» ol ogh, anlar ogh dicitur, cf. éag. 
(jjf in hac dictione : ' ^pJ -ö oolc^ ^jj! ^ k l X i ^ formas-
que Kazanicas uluk, suluk «idem, eadem, idem». «Ipse, a, ud«, 
«egomet, tute, ipse» in 1. cumanica plerumque kenim, kening, 
kensi dicitur, e. g. kin kensi cin tengri «qui ipse verus Deus 
est» (pag. 159 codicis), pro quo etiam öz et öz öz usurpatur 
(ita. e. g. pag. 145). 
Pronomina relativa et interrogativa. Kim, Kin «quis», 
1
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«qui»; chaysi «qualis» (munta «talis»); chaym, quod mihi pro 
chaju scriptum esse videtur, item «quis» significat ; ne «quid»; 
nàntagà «quidquid», cf. azerbaiganicum xi+3 ; neza «quantum»; 
nàk «quare», cf. Kazanicum nik; necik «quomodo», cf. Kaza-
nicum nicek • kacan «quum»; chayda «ubi», etc. 




Nom. at Nom. atlar 
Gen. a tiling Gen. atlarning 
Dat. alga Dat . allarga 
Acc. alni Acc. atlanti 
Abl. at dan Abl. atlardan 
Postpositiones usitatissimae linguae cumanicae pariter atque 
in aliis dialectis turcicis sequentes sunt: da (dà), — dan (dan), 
dan (dàn) ulam «ab», — de in cum dat., — bila, — udun, 
uzun, — da, za, — six, siz. — dey (e. g. anning dey), dek, ley 
(pag. 143), leyin (in eadem pagina), kibi «sicut», de qua ultima 
postpositione in parte codicis grammaticali haec scripta repe-
riuntur: «No q ista dicco. Kibi. addita alicui noini denotai 
alique similitudine» etc.1 
Nomina cum suffixis possessivis praedita in casu accusa-
tivi interdum hujus casus signo destituta apparent, e. g. tama-
g'ing bcslegil «guttur tuum nutrì» etc. Suffixum possessivum in 
genitivo interdum per negligentiam scriptoris omissum est, ita 
e. g. zejtin agaega pro zeytin agacinga, cf. ^ L è l UU"*5-) etc., in 
sequenti vero exemplo ordo genitivi inversus esse videtur: erir 
jeri arilarning (pag. 142) pro arìlarning jeri. — Quaedam 
afìixa nominalia in 1. cumanica usum obtinuerunt, quae in aliis 
dialectis obsoleta evaserunt, e. g. dadi in formis jendadi «vic-
tor», — tuurdaci «parens», —kutkaddarcimis «liberator noster» 
1
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(pag. 138), in quo ultimo exemplo non dali, sed darci scriptum 
reperitur, cf. verbum éag. ^jL^Lajy» «salvare»; cili (cik) in glossa 
tangla'cih «admiratio», cf. verbum éag. ; interdum loco 
rak rali scriptum est, sic in glossa coltrali «scaturigo», cf. ver-
bum èag. ^ U I ^ . U s u s suffixi ci (ci) et lik (lik) in parte 
codicis grammaticali hoc modo describitur: No q ista dicco ci 
addita alicui noini fac nom maist'le illius rei qua significai illud 
nona cui addit' sic v'bigtia otmàk e panis s (sed) otmàkci e ille 
q' facit pane cekm (osmanice xsya.) e panus sed cekmci e q facit 
panu et sic de similibs», — «No q ista dicco, lie. addita 
noini cocto (concreto) facit illud abst tu sicut v'bi gtia cigi est 
bonu s (sed) egilic e boitas. Kara e nigru s karalic e nig'eto. 
bir e unus s birlit e unitas. könu e iustus s köniilic e iustitia 
et sic de sigis (singulis) l'(vel) aliqtm poit' (ponitur). lue. ut lie 
(pag. 127.) 
De Adjectivo. 
Gradus comparativus suffixo rak (rak), sliperlativus vero 
per diversos modos designatur, nimirum per geminationem vocis, 
per praepositionem quarumdam vocularum, e. g. kob, asru ad-
jectivorumque, e. g. ulu « magnum », denique per ipsum dictionis 
contextum. Doct. B l a u terminationem quorumdam adverbiorum 
cumanicorum lap cum syllaba corroborrativa CJ^  comparai, quae 
V á m b é r y docente in dialecto azerbaiganica gradus superlativi 
designandi causa adjectivis praeponitur, e. g. lap jachei «opti-
mus» (cf. syllabam corroborativam superlativi hungarici leg, 
e. g. leg jóbb «optimus»), at inter cum. et az. syllabam lap j am 
primo obtutu hanc differentiam conspicimus, primam semper 
postpositam occurrere, secundam autem praeponi. Usum adverbii 
jalganlap formae ogrilam (pro ogrilan), cop coura «circum» et 
alia adverbia hujus generis optime illustrant, quae manifesto 
formam participiorum prae se ferunt, igitur et jalganlap olim 
non erat aliud, quam forma verbi denominativi jalganlap par-
ticipialis; in secunda codicis parte pag. 145 haec dictio legitur : 
jarilgap medet etti «misericordia motus auxilium attulit», haec 
e v i 
quoque forma jar il gap, quae evidenter pro jarl'igap scripta est, 
sane pro gerundio verbi jjLlàxJjL» habenda est. 
Forma diminutivi adjectivorum per suffixum gina fieri solet. 
In parte codicis grammaticali de formatione gradus comp. et 
superlativi linguae cumanicae sequentia dicuntur : «No q ista 
dicto rac. 1 dico ree. posposita noi poitiuo facit copertu (com-
parativum) sicut hic kara e niger. s. cararae. e nigrior. katti e 
durus, s kattirac e durior. tuz e rectus s. tuzrec e rectior qu 
autT (quum autem) debeat adi. rac. vi ree. n (non) e regula 
firma». E x hisce ultimis vocibus clare patet, scriptorem hujus 
adumbrationis grammaticalis legem harmoniae vocalium in linguis 
turcicis prorsus ignorasse! No q ista dicto asru facit suplatim 
tarn i (in) noibs qua i vbis pponedo ea. sic. v. gtia kara. e 
nigru. s asru kara est nige'rimu. et tatli e dulce s asru tatli e 
dulcissimu» etc. (in pag. codicis 127.) 
De Verbo. 
Ecce paradigma verbi «intelligere», uti id in parte 


















anglar adi m ( a dà tu ) 
anglar àding 
anglar adi (àdy) 
1



























anglar àdingiz (adengez)1  
anglar àdilàr (àdylar). 









anglamis cdi ( y ) 
anglamis cdik 
anglamis edingiz 






anglagay lar (cyler). 
1
 In scribendi ratione codicis àdàm, àdengez hanc eandem vocalium e et /per-































augia l'ini ( um ) vei augia lik ( uk) 
anglangiz 
anglasunlar (làr)1 
augia gay sen 
anglagaysiz (sis ) 
anglagay edim 
a nglagay cding 
anglagay e di (y) 
anglagay edik 
anglagay cdingiz (cdengez) 
anglagay edilcir (ediler ) 
a ngla mis bolgay edim 
angla mis bolgay e ding 
a ngla m is bolgay edi (edy ) 
angiami I bolgay edik 
anglam'is bolgay cdingiz (edengez) 
augi amis bolgay lar 




 Scriptorem adumbrationis gramm, codicis Venetiani quam parum legem har-
moniae vocalium in Unguis turcicis comperisse, scribendi ratio bolgeyler, angla-




anglalim (em) vel anglal'ing(cng) 
anglangiz (gez) 
anglasunlar (sönler, sic !) 
In hacce conjugatione aglal'ing pro aglal'ik scriptum est. 
Conditionalis. 
Sing. intelligem anglasam edi 
intelliges anglasang (sen) edi 





anglasangis (edi desideratur, et 
suffixum sengiz scriptum est) 
anglasalar edi. 
In prima persona plurális, uti videmus, verbum auxiliare 
cum suffixo personali ^ r a e d i t u m apparet (edik). 
Perfectum cond. 
anglad'im e se 
angladtng ese 











anglad'ik (due) ese 
anglad'ingiz (dungus) ese 
angladilar ese. 
anglar bolsam 






anglar bolsangiz (gez) 
anglar bolsalar (ler).1 
1
 Syllabae, quae in parenthesi sunt, originalem codicis ortographiam exhibent. 
e x 
Gerundium «intelligendo» anglar egei*. 
Infinitivus « intelligere » anglaviaga. 
Scriptor hujus paradigmatis in parte codicis secunda ad 
finem sui exempli annota i : «secdu ista d'clinacoem potes d'clina'e 
oem d'clinacoem (omnem declinationem».1 
Conjugatio negativa. 
Praesens. 













Sing, anglamasedìm (dem) PI. anglamasedik 
anglamas eding anglamasedingiz (dengez)* 
anglamas edi (edy) anglamaslar edi (edy). 
Perfectum. 
Sing, anglamad'im PI. anglamadik 
anglamad'ing (dyng) anglamad'ingiz 
anglamadì ( y ) anglamadìlar. 
Imperativus : anglamagil. 
In secunda codicis parte non solum aoristus, sed etiam 
praesens definitum occurrit (aoristum V á m b é r y praesens inde-
finitum nominabat), ita e. g. 
alia turur «ascendit» pag. 145 codicis, 
buza dnr «destruit» super eandem paginam, 
1
 Pag. 130. codicis. 
2
 In formis edem, edengez permutationem vocalium e et i in lingua cumanica 
hucusque "jam saepe annotatam videmus. 
c x t 
setti tapubtur hem si/e «te adoravit amatque» pag. 137. In 
forma pi. keluyorler or. t in j emollitum apparet, cf. os. JyyjdS. 
In lingua osmanica, Kazanica et in aliis cpioque dialectis 
turcicis verba in r desinentia aoristum perquam saepe suffixo 
ir, ir, ur, ür formánt, nempe in lingua osmanica polysyllaba 
in r et í desinentia et quaedam monosyllaba in r et l terminata 
aoristum non suffixo ar, àr, sed ur (ür), ir (ir) informant, 
e. g. görür «vidit», — olur «est», — ver ir «dat». In 1. Kazanica 
vero pariter atque in d. éagataicis omne monosyllabum, quod 
in r vei l desinit, aoristum i vel e format, e. g. al'ir «sumit», 
— bar'ir «it», — birer «dat» etc. In dialecto autem cumanica 
verba et mononsyllaba et polysyllaba in litteram r desinentia 
in aoristo primae personae sing. n. haud ita raro suffixo u, ti, 
7, i formata apparent, e. g. 
barumen «vado», 
küydürümen «accendo» in vocabulario, 
batirrimen item in vocabulario, 
bisturumen in pagina 33 codicis (in vocabulario), 
otunzcha beruinen «mutuor», 
buyurumen pag. 41 (in vocabulario), 
berumeti «do» super eandem paginam, 
berumen pag. 43. 
bitirrimen «perficio», ultima vox sub littera p, 
chaytarumen «reddo» pag. 45., 
chondarumen «complano» pag. 46, cf. cag. dLjbbtXjj/j 
amanat berumen «commendo» pag. 47., 
olturumcn «sedeo» pag. 50, 
tapcurumen «sputo» pag. 51., 
ayrumen « separo » in eadem pagina, 
salam berumen «saluto» pag. 52., 
turumen «sto» pag. 53., 
sechirumen «salto» in eadem pagina, 
chatisturumen pag. 54., 
tee turumen «taceo» pag. 55., — tanucluc berutnen «testi-
fico!» in eadem pagina, — oscurumen ibidem, 
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I b a r u n i e n «vado» pag. 56., 
uyng turumen «vigilo» pag. 57., 
count me n «volvo» pag. 58. 
In formis alurmen «sumo», — kaluruten «remaneo», in 
forma biluruien «scio» pag. 49., et aliis quoque formis in / et 
r desinentibus tota terminatio ir (ir), — ur (űr) apparet. In 
seconda et tertia persona haec eadem verba suffixo nr (iir), 
ir (ir) formantur, e. g. turur etc. Forma chorarmen «video» 
in codice Venetian*) semel tantum ita scripta reperitur (in d. 
osmanica quoque f))^gö n'ir ini ). Monosyllaba in l desinentia aoris-
tum haud ita raro suffixo ar, àr (cr) efficiunt, e. g. tilarmen 
«volo», — chularmcn «rideo», cf. osmanicum giilàrim, —yularuten 
«redimo» etc. In polysyllaborum aoristo terminatio ur [iir), ir 
[ir) praevalet, e. g. uyanurmen «resurgo», — inani rmen 
«credo» pag. 148., — jugunur «inclinat se» cf. osmanicum öjre-
nir «discit» etc. 
Forma imperfecti contracta, e. g. isitirdim, isitirding juxta 
isitir edem in codice cumano passim occurrit. 
Perfectum indefinitivum in syllabam mis [mis) desiniens 
in codice cumanico saepenumero legi potest, e. g. jarlilarga 
andan bahmis «inde ad miseros adspexit» pag. 137., — jar'il-
gamakga jwpz itnis, id est jöpci imis «amare eos dignatus est ». 
Prof. V á m b é r y de hac perfecti forma annotat, earn in dialectis 
tantum occidentalibus usurpari sola dialecto chivaica excepta, 
— at in 1. uigurica barm'is erdim ut forma plusquamperfecti 
ab ipso V á m b é r y allegatur, quae forma in « Kudatku Bilie» 
saepissime occurrit, e. g. ne gii ter isitkil agun kezmis er bas'inda 
keciirmis köziin körmis er.1 Hanc formam e tTurkomani saepe usur-
pant. In lingua jacutica itidem nomen praet. in bit desinens usu 
tritum est, e. g. bit suruk bárt kusagannik t'ilbástamm'it «hoc scrip-
tum pessime explicatum est».2 Haec ipsa forma in dialecto kaza-
nica significatum substantivi assumsit, e. g. torniis «vita» etc. 
1
 «Uigrische Sprachmonumente». Innsbruck, 1870. Pag. 134, ver. 14. 
2
 Cl. BÖHTLINGKII «l 'eber die Sprache der Jakuten». Petropoli. 1848. Pag . 
3/8- §-, 738. 
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Forma aoristi in dialecto quoque cumanica futuro desig-
nando saepissime inservit, praeter earn etiam forma conjunctivi 
futurum effecit, e. g. söligay sen. «gaudebis» pag. 142., pro sav-
inge j sen, •— koageij «gaudebunt» pag. 143, in hoc exemplo tertia 
persona singularis pluralem significat (cf. sap ti pro saptilar pag. 
143). Futurum linguae uiguricae itidem perquam saepe eadem 
forma conjunctivi denotatur, e. g. sening ating etkün j'irak barka 
but,1 etc. 
Formae imperativi et conjunctivi saepissime inter se con-
funduntur, quod etiam in aliis dialectis turcicis obvenit. 
Conjugatio periphrastica in dialecto cumanica perquam 
trita est, sic forma bar'ip turur, berip turur etc. pro perfecto 
simplici saepissime occurrit, — formae verbi cum boltnak com-
positae, e. g. chescha csitmis bolgayeditn item saepe usurpantur. 
Infinitivus sub duplici forma apparet, scilicet, 1. in tnak, 
tnèik 2. in maga, maga disinit. 
Participium suffixo kan (can), gan formatur, sed interdum 
altera quoque participii forma in a (a), an (án), in desinens 
obvenit, e. g. er iazuhni bilmain börlendi «vir peccatum igno-
rans natus est» pag. 145 codicis, javdura «pluvian producens» 
pag. 144. 
Gerundium suffixo ip (ip) formatur. In forma susapturup 
«sitiens» forma gerundii bis apparet. 
Forma bargatula — «dum itur, » e. g. tuturganda «dum 
tenetur» pag. 143. 
Ea quoque gerundii forma in secunda codicis parte saepe 
occurrit, quae suffixo gac, gàc formatur, e. g. egee «quum 
est. » 
Forma passivi per suffixum l efficitur, e. g. berelipturur 
«datum est» pag. 145., — yengilmac «victum esse» pag. 56. 
Verbum autem «posse» per compositionem participii verbi prin-
cipalis cum auxiliari bilmàk « scire» exprimitur, e. g. ajte bilding 
«dicere potuisti» pag. 142. Denique forma verbi factitiva 
1
 «Kudatku Bilik». Pag. 134. versus 12. 
c o d e x c u m a n i c u s . h 
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sequentibus suffixis formatur: i . dur (dur), e. g. javdurding 
«donavisti» pag. 140. 2 ir. (ir) e .g . tatirding «gustare fecisti» 
pag. 140. 3. kir, kir e. g. jetkirgil «pervenire fac» pag. 141. 
4. guz, giiz e. g. olturguzdi «sedere fecit» ibidem. 
De Adverbiis. 
Adverbium alaj, ali (in «pater noster» Kunszent Miklo-
siensi) ex radice pronominali an et particula comparationis laj 
(làj) conflatum est, cf. adverbia Kazanica alaj, bilaj, sulaj, 
susilaj «ita», «sic». — Terminatio nonnullorum adverbiorum 
chele, quam terminationem B l a u minus recte cliclle scripsit 
( K l a p r o t h recte chele habet), optime cum postpositione éaga-
taica fiilaj convenit, e. g. bere chele «firmiter». 
Annotationes ad syntaxim pertinentes. 
Scriptores codicis extranei conjunctionem relativam contra 
usum linguarum turcicarum perquam saepe tunc quoque usur-
pabant, quum ea in dictione turcica solicite evitanda esset, 
ita e. g. in secunda codicis parte Christusne kacan tuurdung 
scriptum reperitur, pro quo in d. cagataica christosni tugd'irgac, 
in d. kazanica Christosni tiud'irgac dicendum sit. Ceterum etiam 
in codice cumanico pronomen rei. et conjunctio relativa saepe 
evitata et per alios modos suppleta sunt, e. g. bilinmaganni bil-
dirdi «notum fecit, quod ignotum fuit», — erning juzun hec 
kormagan etc. «quae nunquam virum noverai». Conjuctio quod, 
ut in dictionibus sequentibus per constructionem formae verbi 
indicativae cum gerundio dep «dicens» vel imperativo conjunctae 
suppleta est: kiz anadan dep törcdi «dicentes (Christum) a 
matre virgine natum esse», — tengri seni soyurgadi öuluma(l) 
boi dep anasi « Deus tibi favit dicens sis filio meo mater (pag. 
151.). Etiam ordo verborum in hoc codice haud ita raro inver-
sus est, e. g. mengii tine konusing eri jen arilaming pro ari-
larning jeri pag. 142. 
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Annotationes de glossario. 
In prima et in secunda codicis parte nonnullas conspexi-
mus glossas linguae cumanicae, quas in dictionariis a nobis 
consultis vei omnino non vei saltern alia forma, alio significatu 
invenimus, ita e. g. vocem erdenglik «virginitas» (pag. 141 
codicis) tantum in hoc codice legimus. Verbum kopsamak in 
vocabulariis turcicis orientalibus «aliquem ironice laudare» sig-
nificai, at in codice cum. kopsamak nihil ironiae habet. Uc 
«avis» sub hac forma solum in glossario cum. (pag. 142) 
apparet, cf. kasgaricum uckan, cag. ucar. Alias glossas cuma-
nicas tantum in vocabulario uigurico a cl. V á m b é R y conscripto 
invenimus, e. g. viudus «simplex» (pag. 142), cf. uiguricum 
munduz, montu, quod proprie hominem simplicem significabat ; 
köseng « desiderium » a radice verbi uigurici kosárnak, kösümak 
«desiderare» derivai um est, cf. mongolicum kiisel « desiderium ; » 
koanmaga «gloriari» (pag. 142), cf. uiguricum kebinmdk, kevin-
mdk. — Quaedam glossae cumanicae manifestò e lingua mongo-
lica transumtae sunt, e. g. olbeklig «abundantia» (pag. 140), cf. 
mongolicum elbek, ölbck idem, amarak «amicus» etc. — Voces 
arabicae in codice cumanico haud ita paucae occurrunt, e. g. 
aval, — ay 11a «festum,» — haziz, — hay bai li, — tamarri etc. — 
Aliquot voces ad cultum christian urn pertinentes ex linguis latina 
et graeca in d. cumanicam irrepserunt, e. g. altar «altare» — 
katolik, — klisea «ecclesia», — baptisma (pag. 148.). Vox mirron 
«crisma» pag. 141 graecum Mópov est. Vox santola «pix» evi-
denter e lingua russica transumta est, de voce autem pec « fur-
nus» vehementer dubito, an earn quoque russicae originis dicam, 
pic, peé enim in d. kazanica, bosniaca, bulgarica furnum sig-
nificai, cf. hungaricum pest in dialecto Siculorum Transilvaniae 
et nomen urbis Festini, hungarice Pest (nomina urbium Bécs, 
Pécs «Vienna», « Quinqueecclesiae » fortasse ex eadem voce per-
formata sunt). De glossis cum. persicae originis, e. g. mihr 
«amor», dider «vultus» jam diximus, nunc autem paucà de 
elementis persicis in calendario cumanico adjiciemus. Hebdo-
h' 
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mas in d. cumanica gafta vel jeti nominator, quorum nominum 
primum pers. xxájc alterumque numerus turcicus jeti «septem» 
est (cf. hungaricum ìict i . septem 2. hebdomas), dies autem heb-
domadis in hunc modum denominantur: 
dominica: je sanbe, 
d. Lunae: tu sanbe, 
d. Martis: se sanbe, 
d. Mercurii: caar sanbe 
d. Jovis: pansanbe 
d. Veneris: ayna 
d. Sabbati: sabat eun, 
haec eadem nomina etiam in columna persica ita scripta repe-
riuntur. Nomina mensium cumanica sequentia sunt : 
Januarius: safar ay, 
Februarius: sounz ay, 
Martius: ylias ay, 
Április: tob ay, 
Majus: songusax ay 
Junius: cus ay, 
Julius: orta eux ay 
Augustus: sonehitx ay 
September: ekes ay 
October: orta chcs ay 
November: curban baran ay. 
December: asuc ay. 
Annorum haec partitio in quator divisiones et medii unius-
cujusque mensis denominatio «medium ver», «media aestas»; 
«mcdius autumnus», «media hyems» non solum in 1. mongolica, 
sed etiam in 1. tibetana occurrit, primus vero et ultimus harum 
divisionum mensis «primum ver», «ultimum ver», — «prima 
aestas», «ultima aestas» et sic porro denominantur, ita etiam in 
sermone tibetano primus harum divisionum mensis ra-va, mediùs 
' bring-va, ultimus tac"ung nominatili'. Doctissimus B l a u momen-
claturam mensium cumanicam solo nomine Decembris asuc ay 
pxcepto optime in hunc modum explicavit : 
CXVII 
ylias ay « Martius » fi b j ű l , 
tob ay «Aprilis», cf. bAb^j' «ventus vernus», 
songusax ay « Majus» fi b JLi^u, 
cus ay «Junius» fi j f i 
orta cux ay «Julius» fi yf b^l, 
sonchitx ay «Augustus» fi y f xdjyM, 
chcs ay «September» fi ubs®, 
orta chcs ay «October» fi fi-d bjjl, 
curban baran ay «November», e sacrificiis Muhamme-
danorum ita dictus, 
asuc ay «December», pro quo K l a p r o t h u s : apcc ay habét ; 
asuc mihi turcicum orientale yy ì «victualia» esse videtur, 
nempe mensis, in quo victualia congregata esse debent, 
safar ay «Januarius» fi fixs, 
sounz ay «Februarius» fi dJLj^ w, id est «ultimus anni 
mensis». 
V i l i . 
In media glossarii columna voces persicae continentur 
latinis cumanicisque respondentes. Initio glossarii verbum per-
sicum senudan «audire» per diversa tempora et modos conju-
gatum reperitur. De transcriptione sonorum linguae persicae in 
prima codicis parte haec pauca observanda sunt: i . gli pro eh 
scriptum reperitur, e. g. glion «sanguis» pro chon. Ceterum ^ 
etiam per c et in glossa dilkosi juxta dilghosi et dilchosi per k 
transcribitur. Transcriptio ejusdem soni per eh saepe occurrit. 
2. cs pro s scriptum est, e. g. garmics «calidum» pro garmii 
— balacs pro j á lb 3. ci pro c, e. g. cicsm «oculus», id est 
4. j vel cch pro g, e. g. joitani — chaacch pro -^Jbf. 
^ etiam per zz et i transcribitur, e. g. zzuchana, — iumb 5. ss 
vel 3 pro s e. g. andissa «cogitatio» 6. / pro z, e. g. canti «terra» 
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pro (j-My 2 etiam per ss transcribitur, e. g. mussa «ocrea» pro 
muza. 7. k pro h, e. g. rak «via» pro (pag. 56 codicis) 
8. gh pro h e. g, medeghem «do» pro «medehem» (pag. 55) 
9. littera h interdum eliditur, e. g. medaem «do». Aspirata 
quoque fortior ^ interdum prorsus non denotatur, e. g. abar 
i. e. 10. x pro z, e. g. tarn mexanem, v. verbum 
11. littera v interdum praecedenti nasali fulciendae inservit, 
e. g. lambs pro lams 12. f saepe per on denotatur, e. g. oua. 















Prima hujus formae vocalis i quasi deleta est. 
Perfectum. 

















PI. besnoim (besnoym) 
besnoit (besnoyt) 
besnoent. 
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Imperat ivus . 
bisno 
besnoitem (besnoytem ) 
besnoat. 
Optativus. 
Sing. ysalla mesinidem Pl. ysalla mesinidim 
y sa Ila mesinidi ysalla mesinidit 
ysalla mesinid. ysalla mesinident. 
Prima hujus formae vocalis i similiter atque in imperfecto 
indicativi quasi deleta est. 
Perfectum et plusquamperfectum Optativi. 
Sing. ysalla sinadabudim (sic !) Pl. ysalla sinadabudim 
ysalla sinadabudi ysalla sinadabudj (sic !) 
ysalla sinadabud ysalla sinadabud (sic !) 
Futurum Optativi. 
Sing. ysalla besnoem Pl. ysalla bcsnoini (besnoym) 
ysalla besnoi (besnoy ) ysalla besnoit (besnoyt) 
ysalla besnoet ysalla bcsnoent. 
Subjunctivus modus. 
Sing. zonchi mesnidem Pl. zonchi mesnidini 
zonchi mesnidi zonchi mesnidit 
zonchi mesnid zonchi mesnident. 
Perfectum Subjunctivi. 
Sing. zoncki sinidem Pl. zonchi sinidim 
zonchi sinidi zonchi sinidit 
zonchi sitiid zonchi sinident. 
Prima hujus formae vocalis i in codice prorsus deleta est. 
Inf. sanadae (sic!). 
Part. praesens. sanoenda. 
Part . Futuri, ghoet sinidam (sic!). 
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Formae verbi siniplices interdum cum causalibus promiscue 
occurrunt, e. g. meiunbancm, imp. bciumb. 
In codice cumanico Venetiano praeter voces cumanicas, 
persicas et latinas, praecipue in secunda ejus parte baud ita 
paucae germanicae quoque glossae occurrunt, quae a missio-
nariis germanicis conscriptae constantem dialecti franconicae 
(Mittcldcutsch) ortbographiam offerunt, ita in his glossis vocalis 
i interdum respondet c aliarum dialectorum e. g. ich wiylche 
loco ich ivclkc, iy vero pro ci apparet , e. g. ich riysc «ich reise» 
etc., ui autem loco in scriptum reperitur, e. g. sprui loco spriu, 
— mich vruyst loco vriusct. Consona z saepe pro s scripta est, 
^ vero interdum per cz denotatum apparet, e. g. czwirn «filum». 
Par tem codicis nostri germanicam doct. C a r o l u s J u l i u s 
S c h r ö e r u s , professor Viennensis, mihi roganti perhumaniter inter-
pretatus est, eaque solicite perlecta non solum dialectum, cujus 
indolem glossae germanicae exhibent, sed ipsam hujus dialecti 
regionem ope glossae ticf, quae glossa in secunda codicis parte 
obvenit, optime determinare potuit. Dialectus ea est, quae 
«media germanica» vocatur, at glossa praedicta in ea commu-
niter non usurpatur, in vasto enim hujus dialecti territorio 
canis femina plerumque sub forma zaukc apparet , ita in Trans-
silvania apud Saxones, in Scepusio (Zips), in Silesia, in 
Borussia autem occidentali haec forma zak, Luxiburgi zacp, 
Confluentiae zaubel, zatz, sed Aquisgrani jam : ticf, Bonae 
teff sonat, quae forma cum teff inferioris Germaniae, hollan-
dico tcef piane convenit. Quum lingua codicis germanica ea 
sit, quae in medio Germaniae loquitur, quae etiam Aquisgrani 
et Bonae dominatur, quum porro forma ticf et teff tantum-
modo Aquisgrani et Bonae in illa dialecto occurrat, patria 
scriptorum glossarum codicis germanicarum inter Aquisgranum 
et Bonam quaerenda est. Doct. S c h r ö e r u s de hac re ita ad me 
scripsit : « Regio ubi dialectus glossarum germanicarum hujus 
codicis invenitur sine dubio in medio Germaniae (Mitteldeutsch-
land) quaerenda est. Pronomen personale er forma he (interdum 
ha) occurrit. Vocales i et e inter se commutantur, e. g. wedir 
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loco wider etc. Ita etiam in syllabis secundariis, e. g. ver, -en-, 
er : i loco e occurrit. Loco on linguae germanicae aevi medii 
(mittelhochdeutsch) saepe oy legitur: hoypt, loypher ( = lou/er); 
loco iu (hodierna lingua en) autem uy : buichet, kuylecht, tuyehe 
etc. Initio vocis etiam interdum z loco í reperitur: zamcnunge> 
zeezt sick, zclgeretc (sclgeractc). Illud uy, ui loco hodierni en plane 
cum orthographia hollandica congruit, ita etiam z loco s, quod 
etiam apud Saxones Transilvaniae et Scepusii in Hungaria in 
eorum scriptis aevi medii invenitur». 
Glossae latinae non solum in prima codicis parte, sed 
etiam in secunda occurrunt, in qua haud ita raro versio inter-
linealis latina, eaque saepissime interrupta eas tantum voces 
cumanicas interpretatur, quas scriptores hujus codicis partis 
apud tirones linguae cumanicae pro parum notis vel plane 
ignotis existimabant. Jam I x l a p r o t h u s annotavit in lingua latina 
codicis nostri tales quoque voces mediae et infimae latinitatis 
occurrere, quae neque apud Du C a n g i u m , neque apud D i e f -
f e n b a c h u m legi possunt: Le latin mème de cet ouvrage est 
curieux, et on y trouve plusieurs mots peu connus, qui pour-
raient former un petit supplement à D u c a n g e , et qu'on par-
vient à expliquer à l'aide du persan et du coman qui se trou-
vent à coté. L'ortographe de l'auteur est l'italienne».1 Denotatio 
consonae s per x, e. g. in vocibus «praepoxui», — «raxorij», 
— «vixus», — « elimoxina », — «quaxi», — «inquixicio», — 
«divixio», — «evaxio» etc. ortographiae Venetianae maxime 
congrua apparet, sed ex hac re minime consequitur, scriptorem 
vocabularii Venetum fuisse, haec eadem enim scribendi ratio 
etiam apud Januenses per id tempus et posterius quoque occur-
rebat, in quorum scriptis z et x saepe loco ^ scripta reperi-
untur, e. g. Luzerna, pro pedemontano Luserna, quod in Tos-
cana Lucerna sonat. Alioqui in haud ita paucis exemplis ipsum 
x per ss vel s denotatum reperitur, quod apud scriptores Ve-
netianos haudquaquam in usu erat, e. g. intelessi», — « resu-
1
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c x x i i 
ressi,» — «adiunssi», — «depinssi», — «dussi,» — «infinsi» 
etc. Nonnullae voces partis latinae quod ad ortographiam vel 
quod ad formam ipsam sane indolem dialecti Venetianae redo-
lent, e. g. «endego» loco « indigo », — «tenagie», — «chibebe», — 
«latonum» hodie quoque «laton» loco «ottone», — «merzaius», 
— «caramella», — «turta», sed aliquot horum vocabulorum 
etiam in dialectis septemtrionalibus italicis occurrunt, e. g. 
«laton», quod Mediolani «loton» sonat.1 E contrario alia 
vocabula eaque sane multa indolem dialectorum septemtrionali 
occidentalium, respective dialecti Januensis clare manifestant, 
e. g. «gragnora», in quo vocabulo originale / inter duas voca-
les r evasit, — «sivoro» in qua forma eadem permutatio obve-
nit, — «carubius», — «turcheyse» etc. Scribendi ratio ac 
formae maximae vocabulorum lat. partis scriptorem glossarii 
latini Januensem fuisse evidenter comprobant, quae res etiam 
eo corroboratur, quod antiquissimus codicis possessor A n t o n i u s 
de F " i n a l e erat, cujus familia ex Liguria orta Januae per lon-
gum tempus diversa munera administrabat et vulgo D e F i n a r 
vel D e F i n a r i o nominata fuit, ex qua familia, uti mihi ci. 
C o r n e l i u s D e S i m o n i communicavit, unus nomine A n d r e a s 
seculo xiv Januae munere notarii («notaro e Cancelliere dei 
Banchi di Mutuo») functus erat. In pag. 156 codicis hoc nomen 
in forma originali occurrit : «Iste liber est de A n t . de F i n a l e » , 
locus enim, ex quo nobilis familia D e F i n a r originem sumsit, 
F i n a l e nuncupatur (in Liguria). Pro causa nostra et hoc argu-
mentum adduci potest, quod anno 1303, quum Toktai in Kipiak 
et Gazati in Persia regnarent, in his regicnibus Januenses et 
non Venetiani commercium habebant, nec celeberrimus P a u l u s 
Venetus ( M a r c u s ) anno 1294 Chersonesum tauricam peragrans 
inter mercatores occidentales sympatriotarum mentionem fecit. 
De orthographia latina haec pauca adnotanda sunt: 1. i 
saepissime per y denotatur. e. g. «circuytus» 2. c saepissime 
loco t scriptum reperitur, e. g, « inquixicio», — «nupcie» 3. x, 
1
 V. doct. ADOLPHI M U S S A F I A E «Beitrag zur Kunde der norditalienischen 
Mundarten im XV. Jahrhunderte» (Viennae, 1873). Pag. 73. 
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uti vidimus, saepissime pro s scriptum est, quam denotationem 
unus annotatorum germanicorum haud ita raro cum a supra-
scripto emendavit 4. aa vel a interdum loco x legi potest 5. r 
loco I saepe occurrit, e. g. «fragellum», — «indecrinabile» 6. 
h interdum omissum est, alia vice tunc quoque adhibetur, quum 
adhiberi non deberet, e. g. «hodoro», — «honero» 7. c loco o 
scriptum reperitur, e. g. «retunde» 8. o loco u in quibusdam 
glossis legi potest, e. p. «fondo», — «fondamentum », cf. «autono» 
in vocabulario italico Viennensi Seculi xv, de quo doct. Mus-
s a f i a 1. c. quaedam disseruit g. n interdum elisum est, e. g. 
« demostratio » 10. inter consonas mn interdum p insertum 
apparet, e. g. «sompnio» pag. 50, — «columpna»., cf. formam 
imperativi «combia» in vocabulario italico r. bibliothecae Mo-
nacensis numero 362 signato. Forma «combiato» etiam in dia-
lecto Toscanica usurpatur' 11, consona n interdum sequentis 
consonae fulciendae causa inserta apparet, e. g. «denpingo», — 
«infingo», «infinsi», alia vice haec eadem consona reduplica-
tionem supplet, e. g. «rendo», «rendidi,» «rende». In dialectis 
italicis septemtrionalibus n praecipue sequenti consona z inse-
ritur, e. g. «minzuol» 12. in voc. «monimentum» i loco u scrip-
tum est 13. z loco c, e. g. pag. 55 «torze» pro «torce», quod 
formae imp. latinae « torque» respondet 14. etiam in hoc co-
dice qu saepissime per c denotabatur, e. g. «condam», — 
«cotidianum» 15. ac, oe per e denotatur, e. g. «cellum» pro 
«caelum», — «fetz» pro «foetet» (pag. 61). —Quaedam verbi 
formae ex falsa analogia ortae sunt, e. g. «momordidi», — 
«acendidi», — «ascendidi», — «ardidi», — «abscondidi », — 
« descendidi », — «espendidi», — «estendidi», — radidi, — «ofen-
didi», quae formae omnes manifesto ad analogiam «dedi» factae 
sunt. Perfectum «adiuvavi» ad analogiam «amavi» conjugatum 
est. In formis verbi cum praepositionibus conjunctis unius lit-
terae duplicatio saepe desideratur, e. g. «acendo», — «adisco», — 
« aporto ». 
1
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Formae activae verbi saepenumero pro deponentibus appa-
rent, e. g. «mutuo» loco «mutuor», — «obsculo», «obsculavi». 
«obscula», — «letare», — «familiare», in dictione : «homo 
letaé cum h deo famulaé, — «recordo», — «sequere», — 
«nasco», «nasci», «nascere», — «confitere», — «loquere», 
— «hodoro», -— «oblivisco» , «oblivisci » , «oblivisce», — 
«utere», — « verecundavj ». Primam quorundam verborum syl-
labam scriptor aliquam usu tritam praepositionem existimabat, 
e. g. «obsculo». «Substineo» loco «sustineo» scriptum est. 
Prima verbi «pendo» syllaba etiam in praesenti et imperativo 
reduplicata est («pependo», «pepende»), — Neutrum in sin-
gulari saepe in n desinit, e. g. «pecatun» etc. et haud ita raro 
genus neutrum pro masculino apparet, e. g. «saltun» loco «sal-
tus». — Glossas latinas, quae in vocabulariis Du C a n g i i et 
D i e f f e n b a c h i desiderantur ex toto codice congestas in fine 
operis vocabulariis linguarum cumanicae, persicae et germa-
nicae ultimo loco adjunximus. 
I X . 
Scriptor vocabularii et scriptores secundae codicis partis ad 
quosdam sonos cumanicos et persicos denotandos peculiares lite-
rarum formas adhibebant, quas in capitulo V i l i , descripsimus. 
Orthographia primae codicis partis perquam inconstans est, ita 
sonus quidam in una eademque conjugatione interdum diverse 
denotatus reperitur et in quibusdam exemplis unus annotatorum 
isti inconstantiae ita medetur, ut super litteram (interdum 
expunctam vel cancellatami) sono exotico magis congruentem 
litteram, vel saltern earn litteram adscribat, quae in aliis quo-
c 
que illius conjugations formis apparet, e. g. «aperio» azarme, 
in quo exemplo annotator consonimi ^ recte per c denotavit, — 
— yasirumé, in quo exemplo annotator sonum / per z transcipsit, 
ut / ab a bene distinguat, v. etiam — bosaturmen 
etc. Annotator interdum et orthographiam latinam correxit, 
e. g. pag. 2i «especto» et in quibusdam formis originale c linea 
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verticali adjecta in k transmutavit, e. g. pag. 10 sokarmen, in 
aliis vero formis litteras omissas addidit, e. g. esitcaymen, esit-
ka'scn et sic porro per totam conjugationem. Super formam 
aciPniach annotator syllabam ga adscripsit, et interdum totam glos-
sam scriptoris vocabularii expungens eam denuo adscripsit, inter-
dum vero super litteram c scriptoris h annotavit, e. g. gihrar, — 
yidrar. Scriptor textus pag. 143 codicis negligenter töredi scripsit 
pro töretdi «generavit». Alia quoque hujus generis menda in hac 
secunda codicis parte reperiri possunt, e, g. seng «tuum» in 
oratione dominica loco setting etc. Denotationem reduplicationis 
scriptor vocabularii saepe piane neglexit, alia autem vice eam 
contra regulám adhibet, e. g. esittiglcr loco esitinglcr, hic idem 
error etiam in latina codicis parte obvenit, e. g. pag. 53 «stetti», 
— pag- 57 «ussus fuj». Annotator in exemplo sequenti agisibile 
«ore» pag. 124 vocem auis in agis transmutavit, sed sine ulla 
necessitate, forma enim vulgaris aus sonat, cf. kazanicum au'iz 
«os». Scriptores codicis non solum vocabula latina, sed et iam 
cumanica et persica abbreviant, et ad abbreviaturas designandas 
diversis modis utuntur, nimirum 1. siglis quibusdam, quae 
sigla vel supra vei infra lineam apposita sunt 2. prolongatione 
qnarundam litterarum peculiari 3. contractione duarum littera-
rum in unam. In parte codicis cumanica signum abbreviationis 
plurimum litteram n supplet, sed praeter eam aliae quoque 
litterae abbreviantur, e. g. k, r, sic litt. k in vocabulo körüli 
pro körükli (pag. 142) etc. Suffixum dur formae verbi causalis 
pag. 138 signo quodam 8 perquam simili denotatum est. In 
editione nostra plerumque duo abbreviationis sigla usurpantur, 
unum ad omissionem cujusdam litterae, alterum ad contractio-
nem totius formae denotandam, saepe tamen haec duo signa 
typographi permutaverunt, primumque tunc quoque adhibebant, 
quum in copia manuscripta ad omissionem r denotandam nos 
ad scripturam codicis conformantes ' scripsimus. — In columna 
latina primae codicis partis vocabula cumanica saepe male 
explicantur atque in ipsa secunda codicis parte versio inter-
linealis latina interdum textui cumanico minime respondet, 
c x x v i 
immo interpres pag. 141 verbum sözlemegen «non est locutus» 
per «locutus» interpretatus est! Quaedam litterae in scriptura 
codicis nonnunquam inter se adeo similant, quod vix una 
ab altera distingui possit, ita e. g. c et t, — k et b. 
Primam codicis partem quinque diversae manus conscrip-
serunt. E u m , qui maximum codicis partem conscripsit, scrip-
torem codicis nuncupamus ; illum Italum Januensem fuisse, non 
solum scriptura, sed etiam orthographia arguit. Haec manus 
litteras largas rotundasque scripsit, quae facillime legi possunt, 
— sonum v semper per u, consonam vero k plerumque per c 
denotavit. Manus secunda cbaractere diformi, longo et saepe 
angusto, atramento nigro scripsit, vocalem a ab d solicite 
distinxit eamque per litteram a denotabat, — consonam v sem-
per v designavit, e. g. «vi» id est «vel», pro qua conjunctione 
interdum formam abbreviatam Tscripsit. Manus tertia atramento 
non semper aequaliter nigro litteras aequabiles, angustas et 
formae acutae scripsit consonamque v semper per v, interdum 
vero ipsam vocalem u per v transcripsit, e.g. pag. 14 «condvco», 
— vocalem a a, c ansula deorsum protracta designabat, — in 
fine vero vocabuli consonam k plerumque k et non c scripsit, 
e. g. iarlelik «paupertas«, — y u m s a k pag. 60., — / autem in 
quibusdam exemplis per sch notabat, e. g. tabuschirmen. Quarta 
manus primum in pag. 26 obvenit, eaque litteras minusculas, et 
satis aequales atramento pallido scripsit, vocalem a secundum 
scripturam italicam et vocalem c saepe 0 non prorsus chiuso, u 
vero ?c> scribebat, e. g. pag. 40 daw pro daaue scriptoris italici. 
Haec eadem manus k in fine vocabuli per k et qu in vocabulo 
« quotidian um » per c notabat (« cotidianum » pag. 60 codicis). 
Quinta manus pag. 21 sequentem dictionem scripsit: 
kym maga borsa mendagar beraym. 
kym maga bermassa mendagar berman. 
Scriptura hujus manus nitida est characterque ejus satis rotun-
dus. Haec manus a ql scripsit. Secunda, tertia et quarta scrip-
tura supradicta etiam in secunda codicis parte apparet, easque 
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scripturas jam hac causa scriptoribus germanicis attribuendas 
esse nihil dubito. Scriptura et orthographia itidem illos t res 
scriptores germanos fuisse manifesto comprobat. De scriptura 
quintae manus dubius sum, an earn scriptori cuidam italico 
attribuam, character enim ejus multum italico similat, at haec 
eadem scriptura etiam in secunda codicis parte adesse videtur, 
cujus secundae sectionis maximam partem scriptores germanici, 
nimirum missionarii e Germania orti conscripserunt. Menda 
orthographica primae codicis partis interdum ipse scriptor voca-
bularii, alia vice unus annotatorum germanicorum (secunda, 
tertia, quarta manus) correxit. Correctiones sequentes sunt i . s 
saepe in z correctum est, e. g. eziturmen 2. corrector hand ita 
x 
raro 3 in x correxit, e. g. pag. 21 «especto» et hie annotatum 
esse volo, jam scriptorem vocabularii litteram s et x in qui-
busdam exemplis promiscue scripsisse 3. corrector litteram a 
interdum in à emendavit 4. littera o interdum in ö transmutata 
est 5. haud ita raro ex u i factum est 6. interdum littera elisa 
annotata est, sic in quibusdam exemplis consona r 7. corrector 
pag. 13 litt y in g permutavit (gickrar loco yicrar, id est j f i ) , 
quae voluta correctio revera corruptio evasit 8. litteram c cor-
rector interdum in k transmutavit, e. g. pag. 10 solcarmeli, quae 
forma ex originali socarmen ope lineolae vcrticalis litterae c 
adjunctae facta est 9. annotator interdum formam vulgarem, 
abbreviatam in formam antiquiorem plenioremque mutavit, e. g. 
agis loco auis pag. 124. 
Etiam in secunda codicis parte, quam uti jam diximus, 
magnam partem missionarii fidei christianae germanici con-
scripserunt, diversae scripturae apparent, nimirum 1. scriptura 
aequalis et maximam partem sine ulla gravi difficultate legi-
bilis, quam scriptor partim atramento nigro, partim coloris diluti 
conscripsit 2. scriptura deformis, interdum vix legibilis 3. for-
tasse autographum P f t r a r c h / e 4. manus cujusdam scriptoris 
italici 5. scriptura difficulter legibilis, in qua scriptura aenig-
mata conscripta reperiuntur 6. pag. 120 usque ad orationem 
dominicam scriptura satis nitida, quam scriptor germanicus 
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atramento nigro conscripsit 7. oratio dominica, quam prima 
manus secundae codicis partis scripsit 8. annotationes gram-
maticales usque ad pag. 137 manus parum exercitata con-
scripsit 9. orationes ad sanctam Virginem, quae scriptura haud 
ita mala conscriptae sunt 10. scriptura minuscula 11. scriptura 
A n t o n i i de F i n a l e 12. scriptura deformis et passim vix legi-
bilis 13. scriptura legibilior, fortasse prima manus 14. denique 
scriptura passim vix legibilis unius scriptorum germanicorum. 
Hoc demum annotatum volo, in prima codicis parte multa 
vocabula cum c vel ch incipiunt, quae in secunda parte litt. ini-
tialem k habent. / initiale in prima parte per y transcribitur, 
in secunda autem codicis parte / apparet. Denique in prima codi-
cis parte littera c, praesertim initio vocabuli, raro occurrit, in 
secunda parte e contrario saepissime scripta est. 
In prima codicis parte vocabula cum litt. a incipientia a 
pag. I. usque ad pag. g. leguntur, 
vocabula litt. b pag. 9. 
vocabula litt. c a pag. 10. usque ad pag. 17. 
vocabula litt. d a pag. 17. usque ad pag. 21. 
vocabula litt. e a pag. 21. usque ad pag. 24. 
vocabula litt. f a pag. 24. usque ad pag. 27. 
vocabula litt. g a pag. 27. usque ad pag. 28. 
vocabnla litt. h pag. 28. 
vocabula litt. j a pag. 29. usque ad pag. 32. 
vocabula litt. I pag. 32. 
vocabula litt. m a pag. 32. usque ad pag. 35. 
vocabula litt. n a pag. 35. usque ad pag. 38. 
vocabula litt. 0 a pag. 38. usque ad pag. 40. 
vocabula litt. p a pag. 40. usque ad pag. 44. 
vocabula litt. q pag. 44. 
vocabula litt. r a pag. 45. usque ad pag. 49. 
vocabula litt. s a pag. 49. usque ad pag. 54. 
vocabula litt. t a pag. 54. usque ad pag. 56. 
vocabula litt. v a pag. 56. usque ad pag. 59 conscripta 
reperiuntur. 
c x x i v 
Adverbia a pag. 59. codicis usque ad pag. 67., declinatio 
vero pronominum et nominum pag. subsequentibus usque ad 
pag. 70 continentur. 
Ulterior vocabularii tenor pag. sequentibus usque ad pag. 
n o . legi potest, cum qua pagina totum vocabularium cuma-
nicum a K l a p r o t h o editum terminatur. 
Secunda codicis pars, quam nunc primum luci publicae 
damus, cum pag. i n incipit et cum pag. 164 terminatur. 
Ecce prima et ultima paginarum hujus secundae partis 
vocabula: 
pag. i n . seskenirme — kous, 
pag. 112. tertia linea textus calamo scripti, quae legibilis 
est «del dolce loco ove lo» — «cum spiritu tuo», 
pag. 113. it uradir — erdem ars, 
pag. 114. caman—ultimum secundae columnae vocabulum 
jargunze. 
pag. 115. jargu jararmc — eyn à'gele. 
pag. 116. jirtilding — virnuft, infra hoc vocabulum imago 
psittaci videri potest, juxta quam haec dictio latina legitur: 
«vio pinde ac discto». 
pag. 117. post quaedam vocabula latina calami probandi 
causa scripta fortasse ipsum autographum P e t r a r c h i e : « None 
al mio parer» etc. legitur — tizinggis àokunggis (haec pagina 
inferne lacerata est, quam ob causam vocabula citata ultima 
sunt, quae legi possunt), 
pag. 118. post quaedam vocabula calami probandi causa 
adscripta corhaa (?n) cuprak — trege (voc. germanicum), 
pag. 119. tap tap tamyzik (aenigmata) — kara ulah dir, 
pag. 120. (.. .) ir ucu (continuatio aenigmatum) — ol bazar, 
pag. 121. jugungis oglanlar — bir ave mar (id est bir Ave 
Maria ), 
pag. 122. Are lueas ayar — aning ucü. 
pag. 123. geldik ol changa teizmaga — tugenmes • : - bor eh 
(fortasse glossa èag. dhj-?), 
pag. 124. Christus alay ayti — iazzinmassen, 
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pag. 125. vi at tursen bir kyziga — köpden kcmizzildi, 
pag. 126. aning ucun bugu — ihc xpc Amen, 
pag. 127. «No q ista dicco, bar» etc. — «et sic de alijs», 
pag. 128. «No q ista dicco, sis» etc. — « talis ordo 
req'rit'. », 
pag. 129. inteligo anglarm — anglasal(ar), 
pag. 130. futuro anglarbolsan — in columna sinistra «hiems 
kyz,» in columna dextra «ver jaz,» 
pag. 131. in columna sinistra «aper kaban», in columna 
dextra «accidia» — in columna sinistra «gulosus boguzgnr,» in 
columna dextra kayma kcrckimiz da utru kelgil, 
pag. 132. in columna sinistra tcngrinj sövgil, in columna 
dextra « differetia » — in col. sinistra «murraclik1 ide», in col. 
dextra allinda vi jargul(Pan), 
pag. 133. «a Aleluia», 
pag. 134. nihil habet scripti, 
pag. 135. item, 
pag. 136. «ave iehu xpe» etc. — figurae quarundam lit-
terarum codicis, 
pag. 137. ave ucmakning kabagi — olumdà usutmadi, 
pag. 138. ave Maria kivi bisgà uruk tuvrup se — erksis kildi, 
pag. 139. ave iessening cibugi — bahafp jarilgadi, 
pag. 140. a ne saa ki aeikting— atei tengri et inferius «inpor-
tunus ungestuvie», 
pag. 141. jollaringni ol bavladi — mirromisni xpcni ave, 
pag. 142. ave köruli se sion sedan ci liti — apostolergà 
bild'ding, 
pag. 143. ave sen kiz — bizgà teydi, 
pag. 144. ave emine ieri — senden, 
pag. 145. ihs söucimiz bolsun — Ma'iadan, inferius alia 
manus glossas sequentes annotavit : tengrisi toprak bay cr kök 
ari bakil ouluna beyinc 
G , ci» 
1
 Fortasse a nomine actionis arabico iJs iys derivatimi et per negligentiam scrip-
toris in formam suprascriptam corruptum. 
c x x x i I I 
pag. 146. Arilarning kusanci — iarilgagil Amen, 
pag. 147. Amen. 
haninng alanlari cikssin — menguluckà am 
aitgancà secudu dictu ( ) gani bildirdi nescita fecit scita, 
pag. 148. Inanirmen barcaga erkli bir aia tengriga — Amin, 
pag. 149. saginsamen bahasiz kanini — kim hacka minmagd 
uyalmading 
pag. 150. a tattli beyginam — (rb)ak tndnggu tovgo bolus 
kim barali. Amen. 
pag. 151. «hec z umnus a Solis ortus (sic!) h' est nonen 
(sic !) » — Kcrtu Cristus, 
pag. 152. dno no ht eg° min9 
Pag- íŐS- I54- T55- inscriptae sunt, 
pag. 1 5 6 . autographum A n t o n i i de F i n a l e continet, 
pag. 157. börlendi germinavit — tanglancik admirabilis, 
pag. 158. inscripta est, 
pag. 159. bir erkli iarl'gancli tengri — tengri bisni tiretti, 
pag. 160. in columna sinistra surat ymago, in columna 
dextra cinditmc ich kniype, 
pag. 161. in col. sinistra aya. dar tàmir, in col. dextra 
usa/tei pditor, 
pag. 162. in col. sinistra jen (. . ) rime (glossa germanica), 
corrigo, in col. dextra jakurarme ich span de, 
pag. 163. in col. sinistra telbuga. eyn leyt zeyl, in col. dextra 
caridi geschcute. 
pag. 164. in col. sinistra iékor. en bruchgurtel, in col. dextra 
boksmen( r )et. enziyte vleys — in col. dextra sir ih, en morder. 
C O N S P E C T U S C O D I C I S . 
I. Vocabularium per alphabetum pag. 1—58. 
II . Adverbia pag. 5 g — 6 7 . 
I I I . Declinatio pronominum et nominum pag. 6 8 — 7 0 . 
IV. Vocabularium per ordinem notionum correlativarum, 
cujus inscriptiones sequentes sunt : 
CXXXIII 
1. Noia rér que ptinét Deo et ad suiendü ey 
2. Hec süt eleméta 
3. Hec süt compsiones 
4. Hec süt tempora 
5. Sentimenta quinque 
6. Qualitates tempor 
7. Res contrarie 
8. Qualitates rer 
g. No ;a rer que commuriít inueniunt: 
10. Nola arciü et que ptinét eis 
11. Hec continet de spetiaTo et spedala 




16. Magr asie 
17. BarbeTus 
18. Scriba 
(Sub hac inscriptione alia quoque vocabula, quae ad 
ofiicium scribae minime pertinent, conscripta reperiuntur) 
ig . Nobilitates hoiüm et mulier 
20. Mercimonia que pertinet ad me itore 
21. Noia lapiduü precioxor 
22. Hec sut menbra holum et mulier 
23. De paretatu hois 
24. Conplementa hoium 
25. Defecta hoTnum 
26. Res q ptinet ad bellü 
27. Res oblite necesaie p domo 
28. Res q pertinet ad vestes 
29. Res q pertinet ad domü 
30. Res q pertinet ad axmixiü hois 
31. Res q ptinet equo 
32. Res quae ptinét ad letü 
33. Res quae pertinet ad mesam 
CXXXIII 
34. Res q ptinét ad cochina 
35. Noia arbor et fruc ( . . . . ) 
36. Nola erbar 
37. Nola bestiarü 
38. Nola vermiü 
39. No"a volucrü 
40. Victualia quae nascunt. 
Hoc alterum vocabularium cum pag. n o terminatur. 
V. Vocabularium cumanico-germanicum pag. i n . 
VI. Fragmenta poeseos italicae pag. 112. 
VII. Spicilegium brevissimarum dictionum cumanico-ger-
manicarum pag. 113. 
Vi l i . Idem pag. 114. 115. (pag. 115 etiam quaedam voca-
bula latina occurrunt) 
IX. Quaedam dictiones et vocabula cumanico-germanica 
et cumanico-latina pag. 116. 
X. i . Fragmentum poeseos italicae 2. textus brevis cuma-
nicus, in quo lector ad praecepta fidei observanda 
admonetur 3. vocabularium in duas columnas partitum 
pag. 117. 
XI. Nonnulla vocabula cum. quorum unum latine, alterum 
germanice explicatum est pag. 118. 
XII. Aenigmata cumanica pag. 119. 120. 
XIII . Textus cum. de poenitentia pag. 121. 
XIV. i . Pericope evangelii secundum L u c a m cumanica 
(cap. II) 2. de Sto S t e p h a n o 3. textus de sanctis-
simo nomine C h r i s t i cum. 4. textus cum. «in die 
epiphaniae» pag. 122. 
XV. i . Continuatio textus praecedentis 2. exegesis prae-
cepti J e s u C h r i s t i «de amore erga Deum» cumanice 
pag. 123. 
XVI. textus cumanicus de peccatore et de poenitente, in 
quo quidam loci e scriptis S . H y e r o n y m i et A m b r o s i i 
citantur pag. 124. 
XVII. Continuatio textus praecedentis, in quo quidam loci 
c x x x 1 v 
e scriptis S. A u g s u t i n i , A m b r o s i i et aliorum de con-
fessione peccatorum et poenitentia citantur pag. 125. 
XVII I . i . Meditationes de passione J e s u C h r i s t i 2. oratio 
dominica pag. 126. 
XIX. Adumbratio grammaticae linguae cumanicae latine 
pag. 127. 128. 
XX. Paradigma verbi cumanici anglamak pag. 129. 130. 
XXI. Vocabularium cumanico-latinum in duas columnas 
partitum pag. 131. 
XXII . I . Decalogus 2. enumeratio septem peccatorum capi-
talium cumanice et latine 3. in colunina dextra quae-
dam dictiones et vocabula cumanica cum interpreta-
tione latina pag. 132. 
XXII I . Aleluia pag. 133. 
XXIV. pag. 134. 135 inscripta sunt. 
XXV. i . Ave iehu xpe benedictissime creator et salvator 
(bis) 2. quaedam litterae huic codici propriaepag. 136. 
XXVI. Salutationes, orationes et eulogiae ad cultum J e s u 
C h r i s t i et sanctae Virginis pertinentes pag. 137. 138. 
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 
XXVII . Confessio fidei pag. 148. 
X X V I I I . Hymnus de passione J e s u C h r i s t i cum siglis musicis 
pag. 149. 
XXIX. Hymnus alter de passione pag. 150. 
XXX. Hymnus «a Solis ortus» pag. 151. 
XXXI. Quaedam vocabula latina pag. 152. 
XXXII . Pag. 153. 154. 155. inscriptae sunt. 
X X X I I I . Autographum A n t o n i i de F i n a l e pag. 156. 
XXXIV. Vocabula quaedam cumanica et latina pag. 157. 
XXXV. pag. 158 inscripta est. 
XXXVI. Textus de incarnatione J e s u C h r i s t i pag. 159. 
XXXVII . Vocabularium cumanico-latinum et cumanico-germa-
nicum pag. 160. 161. 162. 163. 164. in duas 'colum-
nas partitum. 
CODEX CU MAN ICUS. 

MCCCIII die XI Inly. 1 
In noie dnj Nri ihu yri et Bte Vigis Marie Mats eins et omiurn 
Scorurn et Scartini dei Amen. 
Ad honorem dei et Bti Iohis euangelijle. 
In hoc libro cotientur prsicum et comaicum p alfabetum : 




















fiteito imp feto 



















 Vocis mesinidem post n sequens vocalis i erasa est. 
2
 Prima hujus formae vocalis i quasi deleta est. 










































( I ) mpato m 








esitturedi (sic !) 












 In forma sinide pro si unitili scriptor glossarli omisit signum abbreviations 
annotare. 
2
 In prima et seconda persona temporis futuri in singulari et in prima plurális 
y supra syllabam ku, uti videlur, emendandi causa appositum est, ef. formas optativi 
linguae turcicae or. bargajmcu, bargajsin etc , in quibus vocalis a in diphthongum 






Optato m utili 
audirem ysalla mes(i)nidé 
audires y mes(i)nidi 








pterito pfcto et pìsqpfcto 





Et pr utina 
audiuissemus y sinadabudem (sic !) 
audiuissetis y sinadabudj (sic !) 
























c esitkaeding vf 
ezitmizbolg(aye) di (ng) 
c esitmisbolgayedi 
c esitmis bolgayedic 
c esitmis bolgaedingis 








 Prima hujus formae vocalis i quasi deleta est. 
2
 «Vel ezitmizbolg(aye)di(ng)" jam alia manus, quam secundam nuncupamus 
charactere gothico deformi annotavit. 
3 ,,ylar" eadem secunda manu annotatum est. 
» y postea additum est. 
4 









































nezic chi esiti (n)gassa 
n chi esitese 
n chi esitic 
n chi esitingis 





esitingersa (sic ?) 
esittilarersa 
1
 In forma mes(.)nident scripturae originális inter litteras n et s vocalis i 
adfuit, cujus adhuc vestigium videri potest. 
2
 Prima singularis praeteriti perfecti vocalis i deleta est Reviser quidem 
primae partis hujus codicis in quibusdam formis vocalem radicalem erasit. 





















(a) ma dostdar sougil 
1
 Sic in cod. originali. In forma infinitivi persici sanadae (pro ^JvxÀ-i) vocali 
e terminationis per ae denotata est. 
2
 „A7tum" pro «nominativo modo» scriptum esse videtur. Grammatici graeci 
contrario modos verbi propter eorum similitudinem cum casibus nominis Ij/Xm 
nuncupabant, cf. denominationem xXiai; òvou-inov. 
3 Pag. 5 codicis cum verbo «amo» incipit. 
» Id est sonar ol «ille amat» cum pronomine 3. p. postposito. In formis sik'àr 









esattan (sic !) 
esitmaga cuyga 
souarmen 






































































 Propter lituram unius lineolae characteris u haee littera characteris i similis 
facta est. 
2
 Cf. formam kazanicam ójràn-. 
3 Portasse corruptum ex inf. persico ^jiLülj^wu (forma factitiva toü 
«ardere»). 












g cabul cherdem 

























































 «Hospito» tertia manus nitido charactere gotliico addidit. 
2
 «Vel condurumen» etiam tertia manus adscripsit. 
3
 Z revisor suprascripsit. 
^ ^ ^ ^ » 
•» Id est: yjÙJ I j ^ , ^ 'Aaj , lA^J. 
5 Litteram e per t denotatam revisor suprascripsit. Milli ita videtur, revisorem 
glossarii non Italum, sed unum ex scriptoribus luijus codicis germanicis, fortasse 




































cuztun amplexatus sum 








asat etermen libero 
asat ettim liberaui 
asat et libera 




















 Per negligentiam scriptoris signum abbreviations super a omissum est, 
2
 «Amplector» etc. tertia manus atramento nigro adscripsit. 
3 «Suspiro» etc. tertia manus atramento nigro annotavit. 
4
 «Libero» etc. postea annotatum est (asat— persicum verbum periphra-
sticijm azad etmek «liberare» etiam in lingua turcica occidentali adest.) 
5 Hic 2 per q denotatur. 
6
































































kam katun kisi dir5 
1
 «Anuco» etc. secunda manus annotavit. Forma anuco ex «annuncio» abbre-
viata glossam cumanicam optime interpretatur (sòùttcl&rmen = .uayyiX:£ci), kaza-
nicum enim söjönce graecum ijxyyAiov significat («donum pro laeto praeconio»). 
2
 Secunda vocalis a manu revisoris quasi deleta est. 
3 «Sagindiremen» etc. tertia manus annotavit. 
4
 «Memoria» secunda manus annotavit. 
5 «Incantatrix kam katun» tertia manu adscriptum est. 
6
 Formae verbi turcici eregirmen, eriktim per negligentiam scriptoris in secunda 
columna annotatae reperiuntur. 
i o 
aquiesco unarmen 
aquieui undim 1 
Hcc sunt Verba et noia de lita. B.2 
bibo miausauen (sic!) yzarmen 
bibi ausamitem (sic!) iztum 
bibe biasam iz 
bulio meiussen caynaturmen 
buliui jussiden caynatim 
buli caynatur 
ballo rags mesanem beyrmen plaudo 
ballauj rags messadem beyrdim plausi 
balla rags mexan beygil plaude3 
ballum ragsi koron hostende4 
balneo aliquid tarmecunem us etarmen vi iuunurmen 
balneaui tarcherden us ettim vi men iuundim 
balnea tar cun us et vi iuunguls 
balneum garmauoa yssi su 
blasmo nafrin mecunem cagirmen. in theutonico 
scappin6 
blasmaui nafrin cherden • cagidim 
blasma nafrin cun cagigil 
blasmü nafrin cachimac 
blasfemio drusma mecunem sokarmen 
blasfemava dusma cherden söctum 
1
 «Aquiesco» etc. secunda manus annotavit. 
2
 Littera B cum pag. 9 incipit. 
3 «Plaudo» ect. tertia manus annotavit. 
4
 Koruti, in lingua turcica occidentali chora (graecorum /&p'o;), hic falso per 
imp. «hostende» explicatur. «Ostende» in dialecto kazanica kiirsàt sonat. 
s «Vel iuunurmen» etc. tertia manus annotavit. 
6
 «In theutonico» etc. secunda manus addidit. Quod ad formam scappiti, cf. 















































































 Littera C cum pag. io incipit. 
2
 Litteram s revisor suprascripsit, isque ex originali forma vocalis 11 i fecit. 
3 In hac forma correctionis vestigium jatn primo obtutu observatur. Hanc for-
mam et imperativuin yarastirgil praecedentis columnae tertia manus annotavit. 
4


















































tuzarmen uT gikilurmen 
tustum ul gikildum 
tus ul gigil2 
















ayl ul colan 
1
 K L A P K O T H U S h. 1. bene annotavit : «f.'auteur parait avoir eonfondu cudù et 
caedu, car ^yliJiS signifie «tuer» en persan.» Mémoires relatifs a l'Asie. T. Ili, 
P- 135-
2
 In formis gikilurmen et gikildum tertia manus ex originali g k fecit. 
3 Doctissimus O. BLAU vocabula slese, lube, lete (uti videtur, a secunda manu 
annotata), quae K.LAPR. signo interrogationis notavit, cum russico CJIli3aH JIHJJO .leTH 
contulit (V. Zeitschrift d. D. M G. Vol. XXIX, pag. 570). 
4
 Seeundam hujus formae litteram r tertia manus addidit. 
consolo dilkosi medebm (sic !) congul azarmen 
consolaiii dilkosi dadem congul azatim 
consola dilkosi bide congul az 
consolatio paand dilghosi congul azmac 
constilo paand medehem chengas berumen 
constili paand dadem chengas berdum 
consili (a) da paand bide chengas ber1 
con(silium) paand chengas 
conpleo tamam mecunem tamam etarmen 
conpleui tamam cherdem tamam ettim 
conple tamam cun tamam etkil 
conplementum tamam tamam 
coquo mepaxem biJuturmen2 
coqui pohten bisurdum 
coque bepoh bisur 
coquus motbahi bagerzi (sic !)3 




condepno pena jurum mecunem jurumlarmen 
condepnaui jurum cherdem jurumladum 
condepna jurum cun jurumla 
condepnatio jurum jurum s 
1
 Cf. kazanicum kinds if mák, kinds «consilium», kihdsce «consiliator». 
2
 Revisor litteram .v lineola horizontali ut erroneam signavit et loco ejus super 
lineam z scripsit. Eadem manus primum u in formis bisuturmen, bisurdum, bisur 
in i transmutavit. 
3 Pro Bakirc'i in dialectis turcicis «fabrum caldarium» significat. 
4
 «Tigilurmen» etc. tertia manus adscripsit. 
5 Cf. vocem arabicam ^y^. (gi'trm) «peccatum», quae etiam in lingua turcica 
occidentali usurpator. KLAPR. pers. et cumanicum jurum parum recte ex forma 































































alisirmen (?) yest mi-









 Vox andissa (aUw-sJül), quae in sequenti columna locum obtinet, per negli-
gentiam scriptoris jam hie et quidem loco vocis JjiipV annotata rcperitur. 
2
 «Minaylu (? mincaylu), mineyse» fortasse secunda manus annotavit. Littera 
a formae minayln formam i: habet, quamobrem pro ligatura ca arbitrari potest. 
KLAPR. has formas ab eo falso minexyla, minesse scriptas cum glossis russicis 
meniaou et menai contulit. Yest in lingua russica verbum substantivum designai. 
3
 (jJèij y f j in lingua persica «circumirc» et non «circumdare» significat. 
In forma grird meroem secundum r ipse scriptor glossarii emendandi causa addidit, 
adverbium enim «circum» in lingua persica gird sonat. 
culpa guna yaxuc 
culpabilis guna kar yaxuclamis 
credo bauarmecunem jnanurmen 
credidi bauarcherdem jnandum 
crede bauar cun jnangil 
credencia bauar cherdan jnanmac 
credens jnangaan 
confìtor (sic!) atref mecunem gicrar berurmen (sic !) 
confessus fui atref cherdem gicrar berdum 
confitere (sic !) atref cun yicrar bergil 
confessio atref ycrar gichrar berdi1 
cognosco mesnasen tanirmen 
cognoui sinachtem tanidum 
cognosce besinas tanigil 
cognosimentum sinach tanimac 
no cura gan zan 
contritio cordis pesmaydil congul acirmach2 
coperio mepussem yaparmen 
copersi pusiden yaptim 
coperi bepus yapchil 




 «Gichrar» juxta formám ycrar tertia manus annotavit. Litteram h in formis 
gichrar et yichrar revisor suprascripsit. Cf. v. arab. y j ^ -
2
 Prima manus a gir mach scripsit, ex quo tertia manus g in c transformando 
et super lineam syllabam ,g.i annotando acirgamach fecit, cf. verbum ture. or. 
3 Hujus formae littera initialis v a sequentibus parvo intervallo separata est. 
4






























meroe jolga jururmen 
























 «In via ambulo» tertia manus annotavit. 
2
 «Via» eadem tertia manu annotatum est. 
3 In glossario Du C A N G E forma «conquesto» allegatur. 
4
 ld est Littera r post vocalem a scribenda erat. 
5
 U ^ f -
cerno 












































susarmen ich sye 
suxdum ich sey2 
mechemanj mecunem ascaundarmen (sic !) 
mechemanj cherden toyga undadum 










 Revisor super litteram r formarum isanurmen et isanmac z annotavit. Izzan-
dum, izzangil etiam tertia manus adscripsit. Buuai pro bavari scriptum est, cf. 
2
 Revisor germanicus fortasse missionarius ille, qui in secunda hujus codicis 
sectione textuum cumanicorum magnam partem conscripsit et cujus scripturam tertiam 
manum nuncupavimus, formas verbi germanici ish sye, ich sey addidit. 
3 «Concupisco» etc. secunda manus annotavit. 
4
 Syllaba ni deleta est. 
r o d e x r u m a n i c u s . 
i8 
















color varbe boyiow 














iycharmen ich velie 
iychte vellete6 
Hec sut Verba et noia de lita. D.7 
do medaem berumen 
dedi dadem berdum 
da bide ber 
1
 «Claude» tertia manus loco «colige» addidit. 
2
 Scriptor pro litt. c negligenter t scripsit. 
3 E forma bisurmis revisor bisirmis fecit. 
4
 «Celo» etc. tertia manus annotavit. In forma batirrimen littera r ante suffi-
xum i (pro originali ir) reduplicata est, consona enim sequentis suffixi formae cau-
sativae non piane evanuit, sed vocali suae anteposita cum praecedendi r coaluit. 
5
 «Congrego» etc. tertia manus scripsit. 
0
 «Color» etc. secunda manus spatii vacui implendi causa adscripsit. Glossae 
germanicae varbe, ich velie (—ich falle), vellete, — character gothicus scripturae 
atque designatio semivocalis v per w manifesto demonstrant, hunc quoque scriptorem 
germanum fuisse. 
7
 Littera D cum pag. 17 incipit. 
j 9 
dono mebacsem bageslarmen 
donauj babsidem bagesladum 
dona babes bagesla 
donum bacs bages 
doceo miamozanem ouraturmen 
docui amozanidem ouratum 
doce biamuzan ourat 
doctor bilisman1 osta 
dimito meelem coarmen 
dimisi hostem coydum 
dimitte bee!2 coy gii 
dimitens mehelenda coygan chisi 
dormio mechospem uiurmen 
dormitauj choftem uyurdum 
dormiens 
dormi bechosp3 uyugil 
decet laech est yarasur 
decuit laech sud yarasti 
doleo dart medarem agrurmen 
dolui dart dadem agerdum (sic !)4 
dolor dart agre mac 
discarigo barra frumiarem yuctusururmen (sic 
discarigaui barra fru auurdem5 yuctusurdum 
1
 Cf. verbum ture, bilmàk «scire». 
7
 In hac conjugatione praesens, imperativus et perfeetuin a duabus diversis 
radicibus formata sunt (I. ^ J y J j c 2. m J U i j e ) . 
* 
4
 Cf. verbum turcicum or. 
5
 Secundum rectam K L A P R O T H I observationem : bar-ra fru miarem «en per-
san bar, fardeau ; fj ra particule de l'accusatif ; ferme, en bas ; avurden, porter, 




honus (sic !) 
descendo z er meroem enarmen 
descendidi (sic !) z er raftem endun 
descende z er buro engil 
duco me bareni elturmen 
dussi burdem elttim 
due bebar eltchil 
diuido bacs mecunem ulasurmen 
diuixi bacs cherdem ulastum 
diuide bacs cun ulaschil 
diuixio faena ulasmac 
diminuo cham mecunem esiturmen (sic !) 
diminuj cham cherden ecsittim 
diminue cham cun ecsit 
minus cham eesue 
desligo mecusaem sesarmen 
desligaui cusidem sestum 
desliga becsau seschil 
dico megoen ayturmen 
dissi guften aytun 
die bago' ayt 
duro batha mepayern toxarmen 
duraui batha2 paydem toxdun 
dura bepay toxgil3 
1
 Doctissimus V U L I . K K S in 61. grammaticae linguae persicae cum dialectis 
antiquionbus persicis et lingua sanscrita comparatae annotat : «Denique lit. ö 
respondens antiquiori fi, b interdum prorsus abiicitur c. g imp. verbi 
^jjiflT etc.» 
' «Batha» fortasse per lapsutn calami pro bacini (Lib) scriptum est. Si autem 
glossator hatha scribere voluit, haec vox Lu «quousque» significaret. 
3
 Cf. turcicum or. tozmàk, uiguricuin tiirmàk, hung, turni. 
destinuy 
e,-- 
gi i I tem tyidum 
destine 




despero beumet mesauem tinimdam cherarmen 
(sic !) • 
desperaui beumet suden tinimdam cheztim 
despera te 
desperatus beumet suda tinimdan chezmac 
desperatio beumedi tinimdan" chezmac 
defendo pusti mecunem karisurmen ul abrarmen 
defendidi (sic !) pusti cherdem karisitim ul abradum 
defende te pusti cun karis ul abra 
defensio pusti karismac uT abramac 
denpingo (sic !) nacs mecunem nacs larmen 
depinssi nacs cherdem nacs ladum 
depinge nacs cun nacs la2 
depictum nacs nacs 
ymago surac (sic!)3 zi ray 
desidero zanddid mecunem cusanurmen 
desiderauj zandid cherdem cusandum 
1
 Haec forma in linea paenultima et ultima in n, in duabus vero lineis supe-
rioribus in m desinit. 
2
 Formae nacslarmen, nacslailum, nacs/a disjunctim scriptae reperiuntur, nimi-
rum suffìxum denominativum la cunt terminatione pronominali a praecedenti nacs 
separate scriptum est. 
3 Etiam hie, uti videtur. c negligenter pro t scriptum est, suret enim in lingua 
\ 

















decipio fusos mecunem aldarmen 
decepi fusos cherdem aldadum 
decipe fusos cun alda 
decepto" fusos aldamac 
dispolio jama mecanen sozulurmen vi óuöulur-
men3 
dispoliaui jama candem sozuldum 
dispolia jama becan suzul 
diues maaldar bay 
diuitia maal baylic 
dubito metarsen yazanurmen 
dubitaui tarsidem yazandum 
dubita betars yazam 
dubium metarsanj yazamac" 
1
 «Bernelimen» secunda manus adscripsit. 
2
 Id est «deceptio», iji«j-w-i enim «jocum», cum. vero aldamac proprie «decep-
tionem» significai. 
3 »Vel cuiulurmen» tertia manus annotavit. 
4
 Hoc loco signum abbreviationis consonam n supplet. Quod ad formam jazanmac 
pertinet, cf. turcicum or. (^«JLJ «scindere» (apud P A V E T de C O U R T E I L L E ) , 
«meta». Dubitator enim non solum in Unguis indo-europaeis, sed etiam in 
semiticis et turanicis «inter duas res haerens», «divisus», «divisi animi homo» nuncu-
6 „ 
patur, ut in hebraico S^ JJQ «dubitator» a Pj^p «dividere», in arabico idem ; 
in hungarico «kételkedő». Permutatio sibilantis cum liquida r in Unguis turcicae ori-
delacero medrien girtarmen 
delacerauj deriden girttum 
delacera bedrin girtchil 
delaceratura trak girtmac" 
disputo tabuschirmen 
disputaui tabuschtim2 
kym maga bersa mendagar beraym. 
kym maga bermassa mendagar berman3 . 
Hec sut Verba et noia de lit a. E.4 
emo mecherem satum alurmen 
emi chiridem satum adum (sic !)5 
eme becher satum ialgil 
emptio chiridanj satum almac 
especto6 sabur mecunem cuyarmen 
espectaui sabur cherdem cuydum 
especta sabur cun cuygil 
ginis perquam nota est, e. g. dLoyj «videre», iXjoyUufi' «monstrare», in jacutico 
kìrg'ittar «filiae», kis «filia» etc. 
1
 Pro ^Jjl+úy*4, cf. turcicum or. «ruptura». 
2
 «Disputo» etc. tertia manus annotavit. In formis tabuschirmen, tabuschtim 
transcriptio litterae s per sck observanda est. 
3 Haec dictio, quam anterioribus piane diversa manus adscripsit, rectius ita 
scribenda erat : 
,,kim maga ber sa menila agar ber mán 
kim maga bermàssà menda agar bermàn". 
«F.i, qui mihi dat, ego quoque do, — ei qui mihi non dat, ego quoque 
non do». 
• Littera E cum pag. 21 incipit. 
5 Litteram l scriptor omisit. 
6
































































mezium mesouem cutulurmen 
mezium suden cutuldum 
1
 KLAPR. recte observavit, var pro j y scriptum esse ( j y «eques», 
«equitatio»), 
2
 K L A P R . formam tastili cum turcico SJ^ILIA comparavi!, sed rectius cum 
comparanda est. In hac conjugatione transcriptio c cum z alterne fungitur. 
3 Hic sonus c per s denotatur. 
4
 Cf. turcicum or. « discernere». KLAPR. falso formam dJLi.50 «ten-
tare» adduxit. 
5


































































congul izinda aiturm(en) 
congul izinda aytum 
congul da ayt 
congul izinda5 aitmac 
1
 Scriptor glossarli more Italorum litteram .v in s mollivit, attamen alia manus, 
ut opinor revisoris germanici, originalem sonum supra lineam adscripsit. 
2
 Hic etiam revisor s in x emendauit. 
3 Pro «execution etc. Loco «ecusatio» vox «excussio» scribenda erat. 
4
 «Excutere arinmaga » tertia manus annotavit. 




































































 Pro J" forma badia litt. h per eh transcripta est. 
2
 Pro tuxat mis. 
3 Littera F cum pag\ 24 incipit. 
-T K L A P R . (JIOL comparavit, sed potius turcicum or. (JIJL comparare debebat. 















fracturo (sic !) 
fratura 
fallo vi erro5  
fefili erraui 



















































 Etiam hie c per z transcriptum est. Quod ad forinam persicam gursna em 
attinet, KLAPR. pro j*l Aaav^V nescio quamobrem ^ . X M J S adduxit. 
2
 Primam hujus formae litteram s alia manus adscripsit. 
3 «Vel jirmen, jirdim, jirgil» tertia manus adscripsit. 
* Cf. verbu 
s «Vel erro» tertia manus annotavit. 
6
 Cf. turcicum or. ^xibfi^Cjl «furari», quod e nomine y y h j «fortuna prospera» 













































buniat etis (sic !) 





i 1 cun 
rox vi orozung3 










 K R A P R . ad hanc vocem annotavit: «Ture de Siberie, sed haee 
ipsa vox etiam in lingua turcica or. et occ. adest, v. vìLsXjc^., viLsXi. et ejus derivata. 
- In lingua uigurica kit nut qu iddam genus armorum designai (v. glossarium 
uig. professoris V Á M B É R Y , p. 224). Quod ad immutationem sensus verbi attinet, cf. 
o 
hebraii um quod secundum Gesenium probabiliter eum arabico ex eadem 
radice derivandum est. 
J «Vel orozung» secunda manus annotavit. In lingua turcica or. haec vox 
duplicem formam habet, nimirum Ortis et uraz (ùràz/ik «beatus, a, um«). 
4
 Cf. turcicum or. tűrtük et ture. occ. tiirlii, duriti «genus», «species». K i . A P R . 
cumanicum turlij perperam cum arabico «forma» comparavit. 
5 «Modus» inter vocabula cum / incipientia ideo adductus est, ut voces similis 
significationis «forma» et «modus» conjunctiin memorentur. 
6
 «Ziazim ab, bollach» quarta manus charactere minusculo et rotundo annotavit. 






Hec sut lerba et noia de /ita. G.a 
gaudeo sadi mecunem 
















byenip biip schrekinv 
(? de)3 • 
grato mecharem casirmen 
gratauj charidem casidun 
grata bechar casigil 
graytaroria 
guera jank Yage4 
gusto mezasen tatarmen 
gustauj zasiden tatt in 
gusta bezas tatchil 
gustum zasnis tatmac 
1
 « Kassirmen, kassadim» secunda vel tertia manus adseripsit. 
2
 Lit. G cum pag. 27 incipit. 
3 «Bienirmen, biendim, byenip» secunda vel tertia manus. biip schrekinv fi- de) 
tertia manus annotavit. Schr'ekin in dialecto franconica (md.) «salire», «tripudiare» 
signifìcat. 
4
 Cf. uiguricum jakì'amak «hostilem esse», jakìci «belligerans», turcicum or. 
jaghi «hostis». K L A P R . formam yage haud recte e lingua persica depromtam dicit. 
3 0 
28 Konessu vivum argentum1 











agerladum (sic !) 
ager 


























hredita (sic !) 







mulcri (sic !)s 
mulclamac 
29 h a b e o medarem mendabar 
1
 «Konessu, vivum argentum» tertia manus annotavit. Haec vox originem vocis 
hungaricae kéneső optime explanat. In dialecto kazanica «argentum vivum» aeque 
atque in d. cumanica kiinà s'ivi nominatur (i. e. «argenti aqua»). 
2
 Pag. 28. codicis cum littera H incipit. 
3 Cf. turcicum or. tjlamak. In glossario a K L A P K . edito, quod falsis scatet lectio-
nibus, etiam hoc loco pro yylarmen, jyladum etc. ysalarmen, ysladum, ysìagil, ysla-
mac legitur. Formae memoratae ab editore cum turcico siberiaco (Jj^cil^j comparantur. 
4
 K L A P R . recte observat, hanc formam cuin persico « y l c o n -
sentire. 
5 In formis mulcrarmen etc. r cum / permutatum est, cf. mulclamac. In lin-
gua turcica occ. mule tar «possessorein» signitìcat. 
3 1 
habuj dasten tegdj 
habeas dar saga bolsun 
humilitas gap youaslic 
hospito condurimen1 
Hec sut Verba et noia de lita. I.2 
Jeiuno agas mecunem baslarmen3 
jeiunauj oroxa dasten oruz tutarmen tu tum 
jeiuna oroxa bidar oruz tut 
jejunium oroxa oruz4 
incipio agas mecunem baslarmen 
incepi agas cherden basladum 
incipe agas cun baslagil 
princípium agas bas 
inteligo paham mecunem anglarmen 
intelessi pacham cherdem angladum 
intelige paham cun anglagil 
intellectus paham5 anglamac 
jubeo mafarmaem buiuramen 30 
jussi farmaden buiurdun 
jube befarma buiur 
jungo auxü menehen yetarmen 
1
 «Hospito, condurimen» secunda manus annotavit. 
2
 Littera / cum pag. 29 incipit. 
3 Voces aga.r mecitnem, baslarmen per negtigentiam scriptoris glossarii e linea 
superiori sequentis clausulae pro omissis oroxa medehem etc. hue translatae sunt. 
4
 «Oroxa dasten, oroxa bidar» etc. quarta manus adscripsit et revisor codicis 
formam tuta men, uti videtur, sermoni cumanico peculiarem, in communem formam 
turcicam tutìrmen cum intentione emendandi, sed revera corrunipens permutavit. 
5


















ton uí oprac 















nour ul rosan 
yarig etarmen 
































 In hac forma g per y transcribitur, cf. «JOLS». 
2
 Secundum KLAPR. SJ-Ó in lingua persica solum tristitiam significat, sed 
vox etiam «turbidum animi» denotai et hoc loco posterior signifìcatio adducenda erat. 
3 Haec vox in lingua turcica or non uti K L A P R . dicit upkà, sed ópkà sonat. 
r Cf. turcicum or. In editione KLAPR. pro ixdarmen falso forma 





















































Hec sut Verba et noia de lit a. L.5 
lauo mesmren juuarmen 
1
 «Yara etarmen, ettin (ettim), etchil» proprie «vulnero, vulneravi, vulnera» 
significai, cf. turcicum occ. jaraìamak, kazanicum jarali «saucius». 
2
 Cf. turcicum or. et uiguricum eliklàmàk «appreliendere». 
3 Cf. ^Jla-oO «flare» «halitus». 
4 In dialecto kazanica liirii judiccm significat. liadem vox torà in lingua tur-
cica orientali prineipem qua legislatorem, proprie legis custodem atquc legem ipsam 
denotat. Cf. mongolieum tori), mang'uicum duro, hungaricum törvény «lex». 
s Pag. 32 cum littera l incipit. 
c o d h x c u m a n i c u s 3 
3 4 
laui susten juudun 
laua bsuir (sic!) ju ' 
ludo bazi mecunem oynarmen 
lusi bazi cherdem oynardum (sic !) 
lude bazi cum (sic !) oynagil 







loquor sochom megoem soslarmen 
locutus fui4 sochom guftem sosladum 
loquere (sic !) sohom bugo soslagil 




loguus (sic !) 
lanpauit bare xandast6 giltradi 
1
 «Mesuiren» etc. usque ad formam ju quarta manus annotavit. 
2
 Miror, K L A P R O T H u m ad interpretationem notissimi verbi ojnaniak non ex pro-
pioribus dialectis, sed ex Siberia respondentem formam adduxisse. 
3 «Gillay» etc. quarta manus annotavit. K L A P R . V. gillay cum et 
xaamety cum arabicae originis comparauit. Suini = ^Uc^u,. Quod ad 
formam doa, KLAPR. pro ea falso soa edidit, et hane formam cum arabico 
SÀw comparavit (doa — èuXoyia). 
4 «Fui» alia manus annotavit. 
5 -M «vox». 
í In editione KLAPR. falso bare andast legitur. 
3 5 
lanpat 





















































• Cf. turcicum or. J L O Ì L O «splendere» apud PAVET de COURT. . J L J J U 
«splendidus». 
2
 V. pag. 32 Codicis. 
3 Cf. turcicum or. JLcjLuo seu «mandare» et uiguricum ijmak 
«detrudere». 
4 «Vel calirmen, caldim, calgil» secunda manus annotavit. 
5 Vox late patens in dominio linguarum turcicae originis w ^ . Cf. mongoli-
cum ger «domus», «habitatio», mang'uicum gurun «aula», «curia». 
« ^jyi y í j g . Klapr . haud recte ^j^SJiO scripsit. 
7 Cf. turcicum or. 
Quod ad formam praecedentem techsir, cf. 
turcicum occ. dejistir idem (proprie tek-is-tir-màk), teng «aequilibrium». K L A P R . 




























































































































 Cf. kazanicum iìngàr- «miliari». Voces «marcesco», onggarmen, glossa ni 
germanieam val-.oit («marccscit »), formam «marccssn» (sic!) pro «marcui» et formam 
perfccti ongdim secunda manus annotavi!. 
Cf. turcicum or. cj.I «herba» et «medicina». Sed eadem forma cdj! etiam 
venenum significai. 
3 liti Kt.APR. recte docuit : «fabricator molarum», molitor enim 
in lingua persica sonat. 
4
 Cf. turcicum or. tepramiik, t'ipramak «ingredi», tepr&nmàk «inquietimi esse» 































ianirmen ich drowe 
ianadim3 
Hec sut (sic!) Verba, et noia- de lita. N.4 
nauigo dar dria meroem tengisda yururmen 
nauigaui dar dria raften tengisda yurdum 
nauiga dar dria buro tengisda yurugil 
nauigans dar dria meroam tengisda yurugan 
nolo ne mecoem5 tilaman 
noluj ne costem tilamadum 
noie mechoy tillemagil6 
1
 Secundum KLAPR. (J&JI+ÀJ «per demonstrationem, demonstrative». 
2
 Voces cho, tage etc. quarta manus annotavit. Forma tagel a communi turcico 
tag (dag) suffixo il formátum est, sicut jacuficum Hegel, hung, hitel «fides», — 
azerbajg anicum kötél «mons». 
3 Jatiirmen, ianadim tertia et glossam germ, ich drowe secunda manus an-
notavit. 
4 V. pag. 36 Codicis. 
5 Id est ne mecostem. 
6
 «Tillemagil» pro tilàmàgil (cf. turcicum or. tilàmàk «desiderare») quarta 
manus cum parvis, rotundis et cursivis characteribus annotavit. 
3 9 
nona 

















sening sösini bestlermen 
non curo verba tua 










































yxganchisi (sic !) 
1
 Portasse ipse scriptor vocabularii loco duarum litterarum expunctarum sylla-
bam ili annotavit. 
2
 S e c u n d u m KLAPR. ex c o n t r a c t u m . 
3 KI.APR. loco saj turcicum or. san comparare debuisset. 
4 KLAPR. pro v_>Ll«£ ab eo cum sanau comparato sane formam j l x i 
adducere debuisset, cf. «natator» , hic sanaubar (in editione KLAPR. 
pessime ^ L c i ) . 
5 KLAPR. et liane formam male intellexit earn pro turcico ^SXjVjjJ ad-
4° 
nasco (sic !) 
nasci (sic !) 

















bafre miaet kar yayar 

























izan ct xian etchil 3 













hibitam esse opinans et non videns contractionem yxganchisi ex participio yxgan et 
nomine chisi constare (proprie «natans homo»), 
' Formam tuarmen tertia manus annotavit. Tugarmen per formam tuvarmen 
demuin in tuarmen contracta est. Cf. ture. or. iogmak «nasci» et «apparere» ; togma 
in dialecto chanatus Cbivae vernam signifìcat (in 1. hung, tojni «ovum parere», tokìyó 
«agnus unius anni»), 
2
 Ex turcico tutu, dolu depromtum. 
3 «Et xian etchil» tertia manus annotavit. 
4 V. pag. 38 Codicis. 
s Cf. ture. or. ^LxjjJuìI^Lj. Ki.apr. haud recte tarasturuxmen etc. 
edidit. 
4 ' 
obliuisco (sic !) 













unutcham (sic !) 
oratio 
ornamentum 
obedio ochum mi sinoen 
obedi ochum y siniden 
obedias ochum bisnoyt1 
obuio barabaí merően yolugurmen 
obuiauj barabal raftem yolugttun 
obuia barabaT2 buro yolugchil 
ostendo 







obsculo (sic !) 
obsculauj (sic !) 


















 «Ochum mi sinodi» ele. quarta manus adseripsit. KI.APR. hanc formam 
ochum cum comparavi!. 
2
 Id est ^ a y l y pro y ^ y «simul». 
3 Scriptor codicis obscu/a scripsit, sed revisor aut forte scriptor ipse litteram a 
in u emedavit. 
4 «Mecunem» e clausura persica per negligentiam scriptoris in clausuram 






octunguil (sic !) 

































tuanisten 7  
cudrat 
kuzun ietar (sic !) 
kuzun ietti (sic !) 
kuzun8 
1
 Observa metathesim litt. oc in co. Cf. turcium or. tiJLoiki^f. 
2
 «Nixech mirixen, nixech vechten» etc. quarta manus adscripsit. 
3 KLAPR. perperam baiai edidit. Chaiat pro J u L i scriptum esse vide-
tur, cujus imperfectum s. (s. ^^XwjLì) sonat. 
4 Cf. turcicum or. (jiol seu ^ i j l . Quod ad cherac, cf. turcieum or. 
mongolicum kerektei seu kerektu, hung. kell. 
5 «Operation. 
6
 V. pag. 40 Codicis. 
7 Lexicon j L q j CjLsGJaAa/o vocem ^tyJ ita definii : ^ f f i 
o - w ! eióLiőj v_?b V. gramm, persicam doctissimi V u i . l e r s , Gissae,i870. Pag. 152. 
Cf. turcicum or. g -y f , e- g- ^a^-o «potui». 
43 
procurato 
promissis (sic !) 
probatio 
pundus (sic !) 
purum 
parcitas 
























































i «Vel ylermen, ildim, ilgil» secunda manus annotavit. 
4 4 
plora begrich yglagfil 
ploratus bigri yglamac ' 
placeo raxi erri yarasurmen 
placuj raxi buden yarastin 
place raxi 
placitun raxi yarasmis 
putreo mcga dem2 sasirmen 
putrui gandidem sasidum 
precipio mefarmaen buyurumen 
precepj fardumen buyurdun 
precipe befarma buyurgil 
preceptun farmanj buyuruc 
perdimentum 
perdita 
pluit batram miaet yamgur yagar 
pluiuit batram anmad yamgur yagdi 
pluuia batram yamgur 
pasco bestias meciaranem as bcrumen 
pascili ciaraniden as bcrdum 
pasce beciaran bestia3 
pungo mecbalem sanzarmen 
putissi calidcn sanztim 
punge bechal sanzchil 
puntura chalidanj sanzmac4 
1 Cf. ture, ijpi^kèl «plorare» (et non (J^Jxl uti K L A P R . scripsit). 
2
 Inter litteras a et d littera 11 deest. 
3 Cf. tureicum beslàmàk. KT.APR. perperam asbercla (sic!) edidit. 















sangedum (sic !) 
sangengil (sic !) 
sage n mac2 
















dar zamin mexanem tarac ticarmen 
dar zamin sanidem terac tictim 
dar zam; besam terac tich 

















 Lector quidam hujus vocabularii aut forte revisor ille, cujus seripturam se-
cundam manum nuncupavimus, in vocabulario nostro passim vocabula latina aut 
quasdam dictiones brevissimas inseruit. Haec dictio ita legenda est : «homo letare 
cum homine Ileo famulare», etiam hic formae activae «letare», «familiare» pro 
deponentibus «laetari», «famulari» adhibentur. 
2
 Cf. turcicum or. ^JjU-LviL* «putare», «memorare». 
3 Cf. turcicum or. d l g j «palus», «columna». 
4 Forte kodam tur. JCoda in dialecto kazanica compatroni denotat (cf. turcicum 
or. et hungaricum koma). 
46 
perhibeo gum medaem tanucluc berumen 
testamentum 
proicio miandaxen chemisurmen 
proieci andachtem chemistin 
proice biandas chemischil' 
pecatun ghuna jaxoc 
pax isty elelic2 
pillus muy jon3 
pauesco metarsen chorcharmen 
pauesci tarsiden chortun (sic!) 
pauesce betras chorchil (sic !) 
pauescio tars ni bin chormac (sic!) 
premiun jaxa charau4 
pisco machi megirem baclurarmen (sic!) 
piscauj machi griften balucladum 
pisca machi bigir balucra (sic!) 
piscis machi baluc 
pono menchem coyarmen 
possui neadem coydum 
pone benech coygil 
piscator nachi griftam (sic!) bulczi (sic!)5 
1
 Cf. turcicum or. «movere», ^ U j ^ j ^ - ö «quatere» etc. 
2
 Cf. turcicum or. il «pax», e. g. il uni siz proprie «est ne vobis pax», «quo 
modo valetis ?» In forma cumanica elelic similiter atque in dialecto kazanica litt. 
radicalis cum e permutata est. 
3 Voces ghuna, isty, muy, jaxoc, e/elic, jon quarta manus adscripsit. 
4 Cf. turcicum or. g j ^ s e u «praeda» (apud PAVKT de Cot'K 
TEILLE «butin» etc.). 
5 Scriptio defectiva pro balukcì. 
4 7 








bitirmak volbrenguge 4 

































quito raha mecunem taff etarmen 
1
 «Daruis» quarta manus adscripsit. 
2
 « Pauper, paupertas» etc. tertia manus annotavit. 
3 « Pro bitir ir men propter legem euphonicam linguae Cumanicae. 
4 Glossata germanicam volbrengage tertia manus annotavit. KLAPR. hanc vo-
cem non intelligens loco ejus vei bregunge edidit. 
5 V. pag. .)]. Codicis. 
6
 Formás disais migircn, disais grift ten etc. quarta manus annotavit. Quod 
ad formam turcicum tinglamac pertinet, cf. turcicum or. 
quillum», — «quiescere» apud PAVKT de COURTEILLE. 









taff e tum (sic!) 
taff etchi l 
taff1 e t m a c 
Hec sunt verba et noia de lita R. 
rendo (sic !) 
rendidi (sic !) 
rende (sic !) 
rendea (s ic !) 
o a s p a s m e d e h e m 
o a s p a s daden 








c h a l a s m e c u n e m 
c h a l a s cherdem 










m e h e l e m 
h e s t e m 
behe l 







c h a b a r m e g o e m 
chabar guften 
c h a b a r bugo 
bexarmen 
bexdum 
bexgi l 6 
1
 Vox taff arabicum daffun «charta» esse videtur, nisi tafs legenda sit. 
2
 V. pag. 45 Codicis. 
3 Jam nonnullas vidimus formas praesentis-futuri, in quibus thema defectivum est, 
ea enim verba, quorum stirps in r desinit, secundum legem euphoniae in lingua cuma-
nica, in tempore praesentis-futuri loco affixi pieni far, ir, ur, àr, ir) solum vocali 
performantur. Sed id quoque vidimus, haud ita pauca exempla in vocabulario 
nostro contra legem praedictam piene scripta ocurrere, e. g. chorarmcn etc. 
4 Kl.APR. perperam formam ^jblo [j-dj comparavit, etcnim oaspas codi-
cis formae persicae respondet. 
5 Cf. turcicum or. (apud P A V K T de C O U R T E I L L E ) . 






m i a m o x e m 
a m o r x i d e m 
b e a m o r x 
a m o r x i d a n 
càrau b e r u m e n 
carau b e r d u m 
carau bergi l 
carauxT1 berma-c 
rado 
radidi (sic !) 
rade 
raxorij 





y u l u d u m 
yulugil 
yu luguz 3 
riga 
ro tuudus 






a spas m e s t a n e m 
a s p a s s t a d e m 
a s p a s 4 b i s tam 
jam e 
cayra a l u r m e n 
ceyiri a l d u m 
ceyiri algil 




oapas meg irem 
oapas griftem 
o a p a s 5 gir 
c h c n d i m a tutarmen 
c h c n d i m a tu tum (sic !) 






drust m e c u n e m 
(lrust c h e r d e m 
dius t c u n 
drust 
saana 
c h o n d a r u m e n 




• Id est karaustnì. 
» Cf. syCwjf. 
3 Cf. turcicum or. j j f y . 
•t Cf. j ^ y «retro». V. verbum ^jjlXm. 
? Pro oaspas ani forte notissimum adverbium u*:3.'». 













ospas miaen cheli caytarmen 
ospas' anmadem cheri caytum 
resurgo a mortuis ax murdaha uar 
heste2 
resuressi ax murdaha uar 
sude3 
resurge ax murdaha uar 
gehx 












recordo (sic !) 
recordauj (sic !) 











 Pro oaspas. 
4 Cf. ^IXAAÀS»-. 
5 Cf. formám infrascriptam üücsunurmen. 
6
 Hie ob causam liquidae formam chulurmen expectaverimus. In dialecto 
kazanica regula stricte observatur. Etiam in lingua turcica occ. ea verba, quorum 
stirps in r, l et n desinit, in forma praesentis-futuri (aoristi) pro maxima parte suf-



































































• Formás üücsunurmcn, uucsundum secunda manus annotavit. Cf. 
turcicam oh «intellectus». 
2
 Cf. si l t 
respondeo j o a P medehem j o a P berumen 
respondidj joap daden joap berdum 
responde joap bide joap bergil 
responsio j ° a P joap ' 
respicio mebinem bagarmen 
respessi diden bagtin 
respice bibin baghchil 
rogo lauagai mecunem yalbarurmem (sic !) 
rogauj lauagai cherdem yalbardun (sic !) 
roga lauagai cun yalbargil 
rogamen lauagai yalbarmac2 
rego tutuprurmen (sic !) 
regi tutupturdun (sic!) 
rege tutupturgil 
regimentum yargu3 yarmal 
repecio iamarmen 
repeciaui iamadim 




scio medanem bilurmen 




 Proprie ^vLo^Li ^JU. 
3 « - é j l j «defensio» etc. V . Glossarium PAVF.T de COURTEILLK. 
4 V. p. 4q. Codicis. 
scias bilgil1 
sensus aclicl ux 
sapiencia achei achei 
sentencia 
sapiens 
sum eni ili esten barmen 
lui buden bardun " 
esto bas boi 
esencia 
soluo oua mecunem ghac(?) teyrumen 
soluj oua cherdem 
solue oua buchun3 
solutio oua ghac teyrmac 
signo nisan mecunem nisan larmen 
signauj nisan cherdcn nisan ladin 
signa nisan cun nisan lagil 
signum nisan nisan 
securitas 
seruicium 
sigilo moghor menchem moghor larmen 
sigilauj moghor neaden moghor ladini 
sigila moghor bene moghor la 
sigilun moghor moghor4 
1
 « Bilgil» sccunda manus annotavit. 
2
 Formar- barmen, bar/tun hie pro bollirmeli, holdam allegantnr, cf. turcicum 
bur, -var verbum auxiliare Icrliac personac (in dialecto altaica verbum jiir ' «ire» 
saepcnumero vice v. auxiliari fungitur). 
3 c:f. 



































































yaxarmen ul éisarmen5  
èisdum 
1
 In voce cumanica un pariter atque in dialecto kazanica pro vocali o alia-
rum dialectorum vocalis u pronunciatur. 
2
 Negligenter pro tüs kürdüm. 
3 C f . v - d ^ i . . r, 
• ) i t, > 
4 Cf. arabicum —wyj, aramaeum biblicum SD™!^  f 11 anici 5, 20). 
5 «Vel cisarmen» ipse scriptor glossarii annotavit. Verbum cisniuk in linguis 






















































tat arm en 
tattin 
tatchil 












• «Cismac» et bitichzi unum in nlterius loco scribendum fuisset. 
•i Vocem turn Kl.AI'R. apposite nini arabico «,t,k contulit. 
3 Cf. turcicum or. /ozimi k, hungaricum tìlrni. 
sentias aoüas 



























































j Cf. turcicum or. kìsmak. 
= Ijik^Xj «sors». 
3 Cf. formam ture. or. apud Pa VET de CoUR I . quae vox etiam 
in dialectis occidentalibus usurpatur. KLAI'K. minus recte silmàk «mundare» 
contulit. 
4 Cf. ^Jj « P * il. «exprimere» in glossario PAVET de Co URTE ILL E. 
surgo uar mehexen turarmen 
süressi uar esten turdun ul choptum 
surge uar es turgil ul chopchil 
similo ehomana mecunem oscarmen (sic !) 1 
similauj ehomana cherdem oscadim 
similat ehomana mecunet oscar ul benxar 
saluto salam meda hen salam berumen 
salutauj salam iladen salam berdun 
saluta salam bide salam bergil 
salutatio salam salam 
sto meystem turumen 53 
stetti (sic !) istiden turdun 
sta beyst tur 
salo namak menehem tus larmen 
salauj namak neaden tus ladum 
sala namak bene tus lagil 
sal namak tus 2 
seruio ghedmec (sic !) me- chulluc etarmen 
cunem 
seruiui ghedmec (sic!) chaer- chulluc etim 
dem (sic !) , 
serue ghedmec' (sic !) cun chulluc etchil 
salto megihem sechirumen 
saltauj gheydem sechirdun 
1
 Trnnspositum ox oc hsa m a k «similare», «blandiri», proprie «simulare». 
2
 Kadem regio, quae in parte septemtrionali Crimine antea «Comania» appel-
lata fuit, mox ob causarti salinarum nomen Tuzla accepit ( : 
3 Negligenter pro o-zojvi»- scriptum. 
5 « 
salta 













































 Vocem sozim ipse glossarli scriptor annotavit. Sozmàk in turco or.
 = «quatere». 
Cf. formás hungaricas szerszem et szerszen «agilis, e» etc. Vox sözitri cum turcico 
or. d y * 1 1 ^ungarico serény ex éadem radice formata est, cf. edam turcicum or. 
sz^ -jjy*.u «agile». 
2
 Scriptor cum lineola superposita n in m emendavit. 
3 Haec voces vacui implendi causa posterius adscriptae sunt. «Strictum» apud 
Du C A N G I U M «viam strictam», «montium fauces», gallico detroit significai. 
4 V. pag. 5 4 . 
s ^ O j T ; in forma lambs littera b praecedenti nasali fulciendae inscr-





























































tim boldi3  
chorchusus4 
1
 Littera r revisor quidam annotavit. ^ 
2
 Cf. d A f f «tonare» apud PAVET de COURTEILLE. 
3 Forma tim turcico or. ^a-Lo, «quietum», «tranquillum», kazanico 
tinié respondet. Kr.AI'ROTH. haud recto formam t i b adduxit, quae in lingua tur-
cica orientali, uti ex glossario PAVET de CouRTEII.I.E video, interdum etiam «silen-
tem» significat. 
4 «Tranquillitas» seeunda manus, xist, chorchusus quarta manus annotavit. 
KLAI'R. loco chorchusus (cf. turcicum or. d y é E «pulchritudo» et postpositionem 
«sine») perperam monstrosum chorthusus edidit. 
o u 
t a c c o 
tacuj 
tace 




























































Verba et noia de lit a V.4 
1
 Cf. turcicum or. viLiO «silens» apud PAVET de COURTKILLE. 
2
 Pro burumen. In forma latinae columnae respondenti «taxeo» loco dclctae 
vocalis a revisor quidam vel furiasse ipso scriptor vocabularii e adscripsit. 
3 Cf. turcicum or. ^ v L o , hungaricum fúrni. Formám imperativi btirgi/ 
secunda manus annotavit. 







































yengrmen (sic !) 
yengdun 
yengil (sic !) 
yengmac 
yengilmac 2 






pepart (sic !) 

























» J U X y o «vincere», (i5bJj»XLo «victum esse». 
3 In forma uzcarmen sonus c per zc dcnotatus est, cf. «volare» 
_«l «cacumeni, «finis» etc. 
4
 KLAPR. perperam cipzidar edidit. 
5 In òagataico on. In formis cumanicis cagataico o saepenumero u respondet. 
62 
utatur 
utere (sic !) 



















ugialurmen 1 imenirmen 
ugialdum 1 imendim5 
verecundor sarmasar en 
verecundauj (sic !) sarmasar budem 
verecunde (sic !) garmasar sau (sic !) ulgagil (sic !) 
verecundia sarmasara u g a t 6 
58 vigilo bedar en uyag túrumen 
vigilauj bedar budem uy ag turdum 












courmac7 ul te. 
1
 Proprie «consvetudinì vei legi conformatum esse». 
2
 Glossas cumanicas bos, üv secunda manus charactere perquam deformi ad-
scripsit. 
3 «Cusarmen, custim» tertia manus adscripsit. 
4 Proprie «a quo venivit». 
5 «Vel imenirmen, vel imendim» secunda manus annotavit. Cf. turcicum or. 
imenmàk «erubescere». 
6
 Cf. tur. or. o b j l «pudor». KLAPR. perperam comparavit. 















































tiirgil (sic !) 
tirilmac1 
Veritas rasti cherti5 
videtur, ex cujus radice nomen substantivum turcicum or. töngiil, othomanicum tingil, 
hungaricum tengely, mongolicum tenge/ge «axis» ortum est. Cf. verbum burjaticum 
/erta- «insanire», teneg «demens» manguicum ten «axis», tengki tanghi «titubans», 
hung, tántorogni «titubare» etc. ; namque practcr similitudinem phoneticam volutationis 
notio omnibus his vocibus inest. Ultimae litterae formae cumanicae teng. . ob mar-
ginis laciniam illegibiles factae sunt. 
1




Karalic talamaris (sic!) 1 
dns auc ma 
Ista sut adubia 
ad ba da 
ante pes enborun ul y'gari2 
ab az idan 
aput pes catinda 
alonge aödour yractim (sic !) 
amare batalchi azi turlu 
ad hue ohanux3 dagen uT anus4 
alioquin balonis digar alay5 bolmassa 
aliquando barou bar birardá 
aliquantulum andak anzagina ul monzagin (a' 
admodo ac inpes emdidan ari6 
breviter xu terclap 
bene nec yacsi chele ul eygi 
benigne basirinj ghes hess congul bila 
cito xu terc 
citra pes catinda 
comuniter an orta chele 
com oa birla bile7 
cuius est axanj eh e chiminin tur kimningtur 
1
 Pag. 59. codicis cum vocabulo karalic incipit. Forma talamaris negligenter 
pro voce latina medii aevi «calamaris» (cf. «calamaria theca») scripta est. 
2
 Cf. cagataicum ^ g j J I , G^-'t «ante». Ad formam enborun, cf. ti)! i ^ j ^ y 
«multum ante». 
3 ^yiSky 
* Adverbium persicum j^mLSO. 
5 Cf. kazanicum alaj «sic», a/a/ bulsa-da «nihilbminus». 
6
 Cf. kazanicum ari «porro», annarì «postea». 
7
 Formam bile secunda manus adscripsit. 
* Formam kimningtur itidem secunda manus adscripsit 
65 
contra bara bai otru1 
eras farda tangda 
chotidie har rox conde conde. cotidianum 
kundegi2 
circum gird dua gird cop coura3 
condan (sic !) cadim emdidan cheri. erta cakta4 
donec ta anginza5 
de anz dan 
dulciter basirini tatli chele ceuh6 
dubioxe batarsi chorcunz bila saarlap7 
din omer dras der uxun chele, kopgadeyri8 
debiliter balagai oua vayiì ymisac chelle. yumsak7 
ecce anecha muna 
et ou tage 
ergo acum éunchin ul basa, anig ucun1 
etiam labad basa 
estra beru m tastili ul tascari 
foras beron tascari 
false badrog egri chele, jalganlap11 
60 
1
 Cf. òagataicum j j i j «contra». 
2
 «Cotidianuni kundegi» quarta manus annotavit. 
3 Cf. cagataicum «corium, quod ornamenti causa scuticam cir-
cumdat». 
4 «Erta cakt.a» quarta manus annotavit. 
5
 Cf. kazanicum aiiinca «eo usque», «tamdiu». 
6
 «Ceuh» quarta manus adscripsit. 
7
 De saarlap idem, cf. kazanicum sar'ilan- «expallescere». 
8
 De kopgadeyri idem, cf. ture. or. f y s «multum». 
9 De yumsak idem, cf. cagataicum gLi^'^j. 
10
 De anig ucun idem. 
11
 De jalganhip idem, cf. turcicum or. ^làJLs «mendosum», kazanicum Jala 
«calumnia», jalgan «mendosum», «mendacium», Ja/ganna• «fallere». 








chauj ul sagt 




ogrilam. ourum ul ourula1  
bere chele, berklep2 
cati chele katirap3 
cop curia 
magar ul boxgai chi k(. .) 
conu chelle vi ciinuhàlà4 
gravi ter 
generaliter 

















mere ul uanay 
chisi F azam7  
monda 
ager sij bila auursibile8  
"1 horn (. , . ) 9 
tunacun 
buchun 
Í cum seruitio 




 Formás ourum ul ourula quarta manus annotavit, cf. turcicum or. ogri, 
ori «fur». 
2
 «Berclep» itidem quarta manus annotavit, cf. turcicum or. bergimàk «fortem 
esse ». 
3 De «katirap» idem, cf. turcicum or. katik «durum». 




 Cf. turcicum or. t ^ b , to-^b «omne», — l^j' S^ji vero legem, consvetu-
dinem significat. 
6
 Dictionem «induas bracam tuam» etc. secunda manus adscripsit. 
7 De chisi I azam idem, cf. kazanicum azàm juxta iidam. 
8
 «Auùrsibile» fortasse tertia manus annotavit. 
9 «Vel horn (. . .)» secunda manus annotavit (pro hiirmet). 


























jzinda ul izchari 
euet ul alay2 
busat. r p horan(m) -' 
anig uzun4 
bir anza vi jmdi5 
andan 
ekinzi vi jana6 
da ul ga 
izchari i. m. ekinig katning 
harassinda inter7 
bitunluc birla 









aé dil ghos 
dour 
ghos congul bila 
yrac 
1
 «sane», id est 
2
 Cf. kazanicum alaj et cumanicum a/i in oratione dominica in registris urbis 
Kun Szent Miklós conservata, quam formam Prof. VÁMUÉRY in ei/e emendandam 
proposuit, sed perperam. 
3 «Husat . r (? busat(u)r, fortasse bu suat tur et ejus latinam interpretationem 
p horan(m)» (fortasse «per horam») secunda manus adscripsit. Ceterum compendium 
scribendi p fortasse per «praesentem» explicandum est. 
4 Loco aning uzun f --.. ucun). 
5 VTjmdi» secunda manus annotavit. 
6
 De «ul jana» idem. 
o 
z Glossae additionales i. m etc. se vicissim enucleant : «in medio» eki katning 
harassinda «inter» (kat =-- lat us). 
8
 Secunda manus juxta adverbium bitunluc biria dictionem bu kicze etc. si 
quid video, antitheseos causa annotavit, bulgak enim fastidiosum significai (bu kicze 
cim (?) charif bulgac bald(i) «hic homo, qui depravatus, fastidiosus est». 
6 8 
largiter baktin iomadi jomart congul bila 
leuiter asan ul ouasabuchi jengul congul bila 
leuis sabuk jengul 
qs fet kim sasir1 
male bad yaman chele 
modo insaat emdi 
multum bisiar cop 
minus cam eksik ul essic2 
mecum oama mening bila 
melius bectar ul nectar eigirac 
modicum andac ax 
modice andac tar axrac 
malicioxe oubedadj yaman congul 
melior necutar3 eygirac 
non na yoc 
nunc inscaat emdi 
nixi agarne yoc exa 
nichil heè hec nematage4 
nunquam gharghix5 hárchis hergys' 
nimis ghat pisiar artum ul cop 
nobiscum bama ul ouayina bixin bila 
1
 Quidam annotator hujus vocabularii germanicus hoc loco «qs fet (quis foetet) 
kim sasi/-» inseruit. Quod ad abbreviaturam fet attinet, cf. verbum «fetere» in glos-
sario DIEFENBACHII, quod apud Du CANGIUUM desideratur. 
2
 Primum s protensum ansula brevissima et vix visibili praeditum similitudinem 
litterae f prae se fert, attamen pro j tenendum est. Consona gutturalis syllabae ek 
in forma annotata essic sequenti sibilanti similis facta est. 
3 Superius nectar scriptum, cf. dJLü. 
4 Xcmatage, cf. cagataicum a*jú (hcc nima dagin). 
5
 jk «ullo tempore», «unqum», seq. neg. «nunquam». Doct. Vui.LERS 
apposite observat : y d ySS etiam omissa negatione imprimis in sermone vulgari 
usurpari. 
6
 «Hergys» secunda manus annotavit. In forma praecedenti vocalis e loco a 
cxpuncti superscripta est. 
6 9 
omne ghar1 chayma 
omnio albet2 agbet ul magat 
oneste oua chodgai ghos ey bila 
oculte ba panaguj yaxirj 
plus auéuxj uì auxü artuc 
postea gadaxam songra 
piane gasta acre ul archum 
primo aualim emburun3 
principaliter may am may an 
pauchum andak ax 
proprie ghaxa4 ghaxa 
prope naxdie yaoh5 
procul dour yrah 
propter barayn uèun 
pro baxcuj uòun 
per ba uéun 
palam aschara ascara ul tuyana 
piene bapuj toulu chele 
plenius pur toulu6 
peius badtar yamanrak 
pessimus sabte bay andan yamanrac 
prestiter7 stab ' terchay 
purifice ba pachi artimac bila 
1
 Cum chayma cf. ùagataicum Lo ^ U . 
2
 Cf. arabicum &Xi et «JcJI r.xizír.oivvi «prorsus», «otnni 
3 «Enborun» pronunciatui kazanico boron respondet ; u pro . 
passim in hoc codice reperitur. 
4
 XAflli». Cf. arabicum Lo^o^á* «proprie», praesertim», in lingua persica 
^cjùf «praecipue», «inprirnis». 
5 Cf. turcicum or. ^Vjjlj. 
6
 Cagataicum yipi tolu. Iti glossa cumanica toulu vocalis u primae syllabae 
per uic transcripta legitur, et hoc ob earn causam effectual est, quia haec vocalis in 
glossa praedicta propemodum ut u pronunciabatur, cf. kazanicum tuli. 
7 «Prestit» scriptum est. 
personaliter ghostenis boy bila 
preter jusuxou bascha 
quid éi ne 
quantum éand neza 
quando chay chazan 
quare asbaraici neuzun 
quia èera aninucum (sic !) 
quasj yaane yaane 
quis chist chaym1 
quam chi dan 
quomodo chion necic 
qualis churanj chay'si 
retro aspas artinda 
recte badustrj cogrulac bila 
recie dam 
retunde3 (sic !) bagirdi courma ul coura 
super ouar ustun 
sane ouar tandrusti saghe bila 
sine be bascha4 
salubriter oua kalas salamarlic birla5 
simul bachà birga 
satis bisiar cop 
si agar egar 
superius baia ustunda 
suptus cer tubinda ul astinda 
sic anzunim aninchibi 
sicut and hionj necic 
1
 « Chaym » mendose pro kajlt scriptum esse videtur. 
2
 jJb persicum et cf turcicum «rete» significant, sed nescire me fateor, quare 
dam et ag inter adverbia afferantur. Fortasse «recie» ad modum retis significat. 
3 Cf. «redondo» in vocabulario italico r. bibliothecae Monacensis. 
4
 Id est cag. l iu i l j «separate». 
5
 «Salamarlic» falso pro sa/im/ik scriptum est. 




















chama bare ' 









































moninchibi8 ul falam (sic!) 
1
 Id est Sii. 
2
 Cf. koibalo-karagasicum kezük «paucum». 
3 Id est S^U In glossis codicis persicis et cumanicis s interdum per 
ch denotatur. 
4
 KLAPR. sec sec t'didit, sed initialis monosyllabi mihi t esse 
videtur, cf. uiguricum tök «multum» (apud VÁMIIÉRY). 
s KLAPR. yach edidit et hanc formam cum Kuá^-yi comparavit, at codex yaoh 
habet. 
6
 Id est Ijül, cf. cagataicum ^Jjl, quod saepe vocabulo praecedenti 
c; rroborando inservit. 
7
 Cf. Kazanicum alaj hulsa da. 
8
 In dialecto kazanica tnundij. 
72 
vere ba rasti chertlap1 
ubi cuia chayda 
unde axcuia chaydam (s}c !) 
utinam ysala chescha 
ultra asania youaö 
vel ya ya 
valde saht cop 
velociter stab terclap 
versus bayt ortu. vi jare2 
1sta sut noia et pnoia 
nto ego man men 
ning3 
gto mei azanj man mendan 
dto michi baman manga 
ac me mara menj 
abito ame a i man medan (sic !) 
Et pír 
nto nos yma bix 
gto nostri azanj yma bixdan sing4 
dto nobis bay ma bixga 
ac nos ymara bixni 
abito anobis aiyma bixdam (sic !) 
nto tu tu sen 
1
 In lingua jakutica et in dialetto koibalo-karagasica kirtis «verum», cf. osma-
nicum gercek idem. 
2
 «Vljare» secunda manus annotavi!. íjJ^G proprie «dimidium» significai, et 
in hoc vocabulo notionis eandem permutatiqnem' videmus; qnatn in hungarico felé 
«versus» cum fél «dimidium» comparato. 
3 Syllabam ning loco terminationis ablativi dan expunctae secunda manus 
adscripsit. 

































si xn j 
ay six 
sixdam (sic!) 






abito ab ilio 
aőanj mara 
in ul ou ul ysan4 
azanj ou 
ba an 















abito ab illis 











 De ning idem annotandum est. 
2
 Etiam sendan secunda manus adseripsit. 
J Syllabam ing loco ga expuncti eadem secunda manus seripsit. 
* ld est ^jjl vel jf, quod quidem revera est pronomen tertiae personae. 
quod hie sub sing. allegatur, est plurális tertiae personae. 
5 Hanc ultimam formam secunda manus adseripsit (cf. kaz. anga-r). 
74 
nto iste in" bu 
gto istius azanj in muningi (sic! 
cito isti ba in mungar 
ac istum ira (sic!)2 muni 
abito ab isto aő in mundan 
nto isti inan bular 
gto istorum azanj inan bularning 
dto istis ba ynan bularga 
ac istos inara (sic!)3 bularnj 
abito ab istis ac ynan bulardan 
nto noster azanj yna bixin 
ac nostrum azanj ymara bixdin (sic !)4 
nto tuus azanj tu senin (sic !) 
ac tuum azanj tura seningnj 
nto suus azanj ou aning5 
ac suum azanj oura aningnj 
nto ipse met ou mix anlar ogh 
ac ipsum met ouramis6 anlarnj ogh7 
nto alius digar oxga 
die indeclinabile 
1
 Dcmonstrativa duo sunt, unum propinqui alteram remoti 
LERS gramm, lingvae persicae p. 202). 
2
 Pro I^Àji, cf. «me» 
3 Pro lyiLol, 
( W -
4 Bixditt pro bixdàn scriptum formám ablativi designai et hic per negligen 
tiam scriptoris loco bìzimni annotatum est. 
3 lì. g . anìng /emisi «fructus suus» pag. 137 cod., cf. formam gen. tilling. 
6
 VULLERS in sua gramrn. pronominis reflexivi tre:, enumerai formas 1. 
2. jjikiyi». s. 3. ^yXj&ijyè*, e. g. civÁai b^yvCi-Jw's- «se ipsum interfecit» 
Forma ou mix fortasse pro yj . j J scripta est, conjunctio enim persica yxs «etiam» 
«item» cunt turcico nk eandem habet significationem, cf. uiguricurn ok «item», «etiam 
et formas kazanicas uhtk, miniik «ipsemet», «egomet». 
7

























































yacsi ul eyger (sic !) 69 
yacsilar ul eygilar 
nto malus bad yaman 
1
 Nescire me fateor, quare scriptor hanc formam indeclinabilem dixerit. 
2
 Scriptor vocabularii formam persicam lahabra negligenter in columnam cuma-
nicam transcripsit. 
3 Communiter u/u scriptum, v. codicis pag. 122, 149, 151 etc., interdum tamen 
forma u/u apparet. 
4
 Cf. cagataicum kicik, hung, kicsi. 




































nto leuis sabuc 
nto leuj (sic !) sabuc (sic !) 
yungul 
yungular 
nto grauis sanguj ager 
indecrinabile (sic!) 
nto talis falan fallan 
indeclinabile 
nto qualis cura ' chaysi 
1
 Apud VCLLERS ( j l j u . 
2
 Loco f ^ j l j u 
' 
4
 ln h a c f o r m a a c q u e a t q u e in verbo «fet» p a g . 61 a b b r e v i a t u r a s i g l o c o n s o n a e 
£ s imi l l iu io d e n o t a t u r . 
5
 «Amaram» mendose pro , , irrcg. liX4.it scriptum esse videtur 
(v. J. A. Vl'I'.I.ERS gramm. 1. pers. pag. 212). 
'' Portasse (•Fb tanúim, ti ma ni «perfectum, toluin, omne». 
7
 F a l s o pro ^IlXX s c r i p t u m , quod d e p e r s o u i s et r e b u s a d h i b e t u r , s e d , uti 
V u L l . K R s d o c e t : « i m m u t a t u m m a n e t et a g e n e r i s n u m e r i q u e d i s c r i m i n e a l i e n u m es t» 
( g r a m m . 1. p e r s . p a g . 209) . K L A P R . h a n c f o r m a m c u m c o n j . l y j c o n t u l i t , a t 
77 
indeclinabile1 
nto alius digar oxga 
nto alij digaran oxgalar 
Et Nota q omia Nta (.-nominata) de psico i plri faciut in 
et de chomanicho in iar verbi gra 
nto paruus choéac chiöi 
nto paruj choőacra chièinj2 
Noia rer que ptinet Deo et ad suiendu eys 
deus ghoda4 tengri 
mater dey mariam caton marian chaton 
angelus frista frista 
propheeta paynganbar peygambar 
santus are. algésli.5 
crux gbaö ghac 
presbiter chasis bapas 
lex dinj to(u)rà (sic!)6 
spes omad usanmac u l omàd7 
auxilium yari yari 
elimoxina sadaha8 sadaga9 
interpretatio latina aeque atque orthographia formae comparationem dictam prorsus 
recusat. 
1
 Denominationi «indeclinabile» exempla infra aliata contradicunt. 
2
 Formae chocacra, chicinj lot o nominativi plurális minus apte in accusativo 
sing, sunt positae. 
3 V. pag. 70 cod. 
• Id est ftX=>- s. ^ l jv i» . 
5 Are, algesli tertia manus annotavit. Ad vocem are, cf. uiguricum arìk 
«purum» etc. (v. VAMBF.RY glossarium uig.). 
6
 Secunda manus u delevit, n lineola transversa signavit et a finale in à trans-
mutavit, cf. formam kaz. fiira, «judex» et cag. torà «lex» 
7 Secunda manus vocales originális orthographiae o et a in ö et à transmutavit. 
8
 K formae per h transcriptum est. 











































71 Hec sut elemeta 
aer ghawa hawa ves9 salkon 
aqua ap su 
terra xamin yer 
1
 formae per gh transcriptum est. 
2
 Id est (yüit . 
1
 Cf. verbum rag. bar'ismak. 
_ 0 t L jasuc uzun juyc coturmeclic tertia manus annotavi!. Jojìk gottirmàktik 
— contritionem prae se ferre. 
5 Tertia manus annotavit. 
6
 ltidem. «Oro» — oratio. 
7
 Proprie « locus tenebrosus», cf. iag. tam «domus lapidibus constructa», iuva-
sicum tam'ik «vorago, infernus», — cag. tumtìk «tenebrosum ». V. VÁM bér Y lexicon 
etym. ling, turcicarum (Hudapestini, 1877), pag. 171. 
8
 Juldus secunda manus annotavit. 
9 ld est «ventus» Ki.apr. voc. salkon tnongolicum dieit, al haec eadem 
forma eadem signitìcatione etiam in dialectis éag., altaica et jakutica in usu est. 
79 
ignis harais1 ot 
anhelitus illius ul vox avasi5 











stomach us kursak3 
sari4 
sauda5 





















chezà8 ul tun 
sagat9 ul ocht 
noeta 
tank erta 
as octi pma'° kun 
1
 K L A P R O T H . : atais lejgit et hanc formam rum ( j ü l «ignis» comparavit, equi-
dem litterarum ducturn in codice or. iterum atque itcrum inspiciens post diligentem forma e 
cxaminationem nihil dubito, quin cam harais legain, quae vox sane non ignem, sed 
tabulali! significat, in qua Persae res, <|uae ad ignis cultum pertinent, collocabant. 
V. formam in lexico (1. V U L L K K S . 
2
 Quarta manus annotavit. 
3 Itidem. 
< K L A P R . : sani habet. 
5 Arab. 
6
 Quarta manus annotavit. 
z Aeque atque in dialectis kazanica, nogaica et kirgizica. 
8
 Corrector vocalem a in a transmutavit. 
9 Corrector g prope delevit. 
12
 Id est «prima (sc. hora)». 
8o 
tertia nim rox erta ul tang arte1 tuá 
nona namax digar echindu. chiuda 
vesperas acsan acsan 
completorium 
sero souagam* chezà 
hodie im rox buchun bukun3 
heri dig tunachun tunekun4 
eras farda tangda ul tanda5 
tanda deul post eras pax farda birisi kun. alio die 
birisi kun6 
alba diey soub kam7 tang saraunda 
ebdomada gafta gafta ul jeti8 
lune du sanbe tu sanbe 
martis se sambe se sanbe 
mercuris caar sanbe caar sanbe 
jovis pan sanbe pansanbe 
veneris adina ayna 
sabato (sic !) sambe sabat cun 
domenicha (sic !) jec sanbe je sànbe (sic !) 
mensis may ay 
kalendas aybasi 
januarius safar safar ay 
februarius rabiaual sounz ay9 
1
 Quarta tnanus annotavit. 
2
 Fortasse pi f t g • v. « tempus nocturnum». K L A P R O T H . vocem souagam lin 
superiori juxta «completorium • collocavit. 
3 Bukun quarta manus annotavit. 
•t Tunekun itidem. 
s Tanda itidem. 
6
 Tanda deul birisi kun quarta manus annotavit. Tanda deul — JSó IJJŰU 
«non die crastino, sed alio quodam die (birisi kun)». 
7 Id est ^jSjui, «matutinum tempus», «aurora». 
8
 «Vel jeti» quarta manus annotavit. Voc. jeti duas habet significationes 
i. «septem», 2. «hebdomas», cf. etiam hung. hét. 
9 Hoc nomen doct. BLAU apposite ultimum anni mensem significare opinatus 

















cil ( haade 
dilghia 
inugara 




orta cux ay 
sonchitx ay"1 
ches ay 
orta ches ay 
curban baran ay7 

















m l l m " 
Qualitates temper 73 
tcrck 
' Hi . \ c optinn- annotavit: I)ii- Kalrndermonate im Kumanischen sinil iiber-
wicgend turanisch und gruppi run sich zu je (Irei nach Jahreszeiten, pag. 207 (ed. 
Kl U'KOTHI) : Martius, Y/ias ay J vb jC'l Lenzanfang etc. Z. d. I). M. G. 
Torn. XXIX. pag. ,373. ' 
• U i . U ' voc . /»/ ' f i n n lulxilany « v e n t i i s w r i i a l i s » 1 o inparav i t . 
-) Ill est y ^ - ' i ^ ò L f C » . K l . U ' K O I HI'S perperatn o l + i » s cr ips i t . 
1
 b J y * . 
4
 K l . W'Kol II. : r c g c p superiori ! ) l i n e a e h o c l o c o s cr ips i t . 
" i l l e s t ^cl y p f dZjyMJ. 
7 Bi.U' de hoc nomine admonuit : «so genannt von dem in den heiligen Monat 
der Muhainedaner fallendoli Opfeifeste» 1. c. 
s
 Cf. form,is cagatali as asuk, asuk «annona, victualia» ; itaque nomen asnc ay 
proprie hunc mensem significat, quo victualia domi congesta esse debent. 
"' Cf. cag. i j «odor», — ijlàmàk «odorare». 
11
 Id est «millennium» 
1 uni \ I LMANU 1 s. 
graece / X'.xi•/'>:. Bersicuin Vl LI.ERS docente sensu 
f. 
82 
ori ens magrib cun tousin 
ocidens (sic!) maxith (sic !)1 cun batisi 
tempns roxgar ouad 
serenunt vas ayas 
clarum rosan yaregh 
nubiloxum abre bulud 
pluuiossum tempus raxigai bara yamgurlu hawa 
(sic!) 
scurun tariguj2 carangu 
nubes abre bulutlar 
pluuia barram yangur 
nix bafre rafre3 char 
grando 
nebula abre touman4 
prina piuskseu (sic !) cig 
rosata xala cig5 
ventus bad yel 
scuritas tarichi charangu 
claritas rosanj yaret6 hawa 
tramontana 
meridies7 
myst. rerum humanarum derelictionem ad Deurr. solum contemplandum significai, 
cum. vero g'itar sani e gillar sinni tannorum (completorum) epocha» corruptum esse 
videtur. 
' Scriptor duorum voc. magrib et maxith (i. e. gpyióje) unum negligenter in alte-
rius loco scripsit. 
2
 Id est dJb^b' «obscurum» vel potius ^CJ^Ui «obscuritas». K L A P R . tanguj 
edidit. 
3 Forma annotata a recta voc. persici pronunciamone magis discrepat, quam 
expuncta, «nix» enim in sermone persico ^ y * sonat. 
4
 Cag. tu man, kaz. toman et fumati. 
5 Kaz. cig. In voc. respondenti pers. xala ( = « J ! j «grando», — «ros, pruina») 
j per x denotatum est. Voc. praecedens pers. proprie sonat. KLAPR. vitiose 
piustrem edidit et hanc formatn cum ^ y ú i o contulit, at codex Ven. piuskseu 
habet et vox allata : ^ y j i y scribitur per sin et non per siti. 
6
 Cf. altaicum jart, jartin «clarum». 
7 Haec duo vocabula in columna pers. et cum. desìderantur. 
« 3 
estas tausta1 yay 
yems ximisti ches 
Res contrarie 
par hamta gift2 
dispar beamta tac 
equalis barabar tux 
tortus chaygh ul scaft burmix 
distortus be(..)at birchat 
sinples (sic!) jurta (sic!)3 ecchi chat4 
duplex ducta ecchi chat 
rotundus gird tegirma5 
quadratus caargusa (sic!)6 torchul7 
integius (sic !) drust butun 
fractus squista sinuc 
primus auelin burungi 
secundus duum echinzi 
rectus rubala togru ul conu 
dulce sirin tatli 
acer talk aci 
amarus talk aci 
bruscus tars ehsi 
1
 j j U w J j . Kt-APR. falso ^Lam^L) scripsit. 
2
 s^jb» pers. originis, cf. osmanicuin o o i ^ . 
3 Fortasse vitiose pro scriptum. 
4
 Scriptor duorum voc. hirchat et ecchi chat unum in alterius loco scripsit. 
3 Cf. rag. /eterniti «rotunduin», «rotunditas». 
J
 sXzyS jf j , cf. osm. KhpC «angulus». 
i Osm. f&jLyS' Kl.APK. comparand' causa formam J U a t t u l i t , 
eamque turcicam or. dicit, sed in hac re evidenter aberrai, forma enim allata, quae 
in dictionariis ture, orientalibus desideratur, jam propter litteram initialein numeralis 
dórt ture. or. esse nequit. Torchul cum. manifesto ex tört -(- tut (dj-i et non JkY) 
confiatum est. 
8
 Cf. uiguricum kön it, tiiui (v. ptof. VÁMBÉRY «a török-tatár ny. etym. szó-
tára» pag. 114). 
f> 
» 4 
domesticus ghamus ykti1 
saluaticus koy chcyc' 
benedictus ban hat algesli ul 
maledictus maarum (sic !) chargesli 
rarus cam se)rac 
spissus saghte se eli 
pilossus muin tuclu 
rassus trasida tuesus ul 
bozus kom gham 
maturus pughta bisi 
acerbus kom telchi1 gham 
crudus gham ciyg4 
cotus (sic !) polita bisi 
n udus braana jalannaz5 
A est it US pusida chebelmis 
intlatus am a si da sismis 
duo no he1 
desinflatus amah raft sisik chetchan 
saporitus belaset (sic!) tatigli 
planus kanuar saya (sic!)" tux 
1
 Cf. kaz. jik «jugare». 
CI. kaz. kejck. 
1
 li/chi (|tiaila manus charartere minusculo annotavit. 
•1 C a g . i X a c i . . 
á Cf. rag. et kaz, jalangac. 
'' Cf. cag. kcjck «tegimen, penula», — altaicum kcbis «tegimen, vestis» (v. apud 
VÁMl'.KKY 1. c. pag. 86). 
z llaee vocabula : «domino nostro jc.su Chi iato» lector quidam codicis an-
notavit. 
' l'urtasse ultima consona t legenda est. KAI.FR. bcìasvt edidit et liane for-
mam apposite euin eDjc-U contulit. 
'> Fortasse in hac forma ultima consona r legenda est, r enim negligentius 
scriptum facile litterae t simile fit, vid. form, persicam ; KLAPR. minus recte 
s ^ ^ 


























bacs duust (sir !) 
nim bacs 
semi 11 bacs 








yarilgam (sic !) 
oc.sas 1 usasi2  
tutsac 1 t icnah3 
(? ti tnah) 
astelan ul rcbe 
butun ulus 





















 Cf. kaz. bus tura- «pectore». Quod a<l form, persicam gidatin, cf. LV*^» 
ar., «capilliis crispus» etiam in 1. pers. usitatum est. 
2
 «Vel usasi* (cf. cag. oksas) sccunda manus annotavit. 
3 «Vel ticnah (I- titnah)» itidem. (km. tut.sah «captivus». 
4
 p / ^ a . . 
s Vitiose scriptum pro baki (ar. ^ i k i ) . 
6
 Id est ka/gan. K L A P R . : chat gar edidit et comp. causa formam osm. ^j^ks 
adduxit. 
7
 Scriptor primum pro ch vitiose eh scripsit, quern errorem illico animadvertens 
formam non continuavit, sed totum vocabulum iterum scripsit. KL.AL 'R. : ehchore 
edidit. 
8 6 
sanitas tandrusti saglic 
magnitudo buxurgi ululuc 
largitudo Hachi chenglic 
infirmitas bimai ul rangúi' agermac ul sacsixlic 
mor (sic !) marc olum 
vita xendaganj tirilmac ul yas 
abbedo (sic !) spedi aghlic 
juuentus jouanj yeijtlic® 
viridior sausi yassilic 
sapor tarn tatmac ul tatig 
res ci se3 nenia4 
malicia baddi yamanlic 
turpedo xisti corcsixlic 
curticia cutay cheschalic5 
marcedo lagal6 curumac 
senectas (sic !) pi ri charimac 
nigredo si ay chararmac 
similitudo manenda oasamac 
bonus nec yacsj ul eygi 
malus bay (sic !)7 yam an 
pulcer ghob chorclu 
turpis xist chorsux 
lungus dras uxun 
curtus cota chescha 
trauersus 
infirmus ranguir8 xagsix 
1
 Id est ^c^L+aj vel ^ c ^ s x j j , quae duo vocabula aegrotationem, morbum 
significant. 
2
 Cf. turcomanicum jegit «juvenis, heros», — cag. jingi, jengi «juvenis. 
3
 «res, aliquid», — SjA^ «causa, ratio». 
4
 Cf. cag. KLAI'H. falso ar. s+jù contulit. 
5 Cf. kaz. k'iska «curtum». 
6




 Id est vj^Xj, «aegrotus, afflictus», AS-h «morbus, dolor, molestia». K L A P R . 
87 
putridus gandida jymis1 ul sassimis 
juuenis jouan ygit 
senes pir abuscha ul chart 
friscus taxa ul tor yas 
sichus ghosch churu 
balneatus tar us 
nitidus pac arri (sic !)2 
nouus nog3 yangi 
veterus (sic !) chogun escili 
pinguis ferbe semix 
macer lagar areg 
grossus strao4 baxet5 ul yogan 
subtilis barik ul tanuc inicha 
grauis sangun ager 
leuis sabuc yungul 
dester rast ong 
sinister chaygh6 sol 
prestus tex terc7 ul tex8 
lentus chakal kagal9 
durus caouj chati 
minus recte SpvzcSO^ adduxit, quod VI'I.I.FRS docente molestia affectum, iratum 
significat. 
1
 yi*4ju proprie «comesum».\ 
2
 Cf. altaicum aril «nitidum», fag. et uigur. arìk. KLAPR. falso ar. x S ) ^ 
adduxit. 
4 Cf. tSyL*>. 
5 Cf. fag. pestek. Jogan —• cag. jo gun. 
6
 Cf. formam zendicam havya s. haoya, cujus loco in sermone persico 
usu venit. 
7
 Cf. uig. terk, fag. tirik. KI .APR. YOC. jacuticum türgán adduxit, sed hoc 
vocabulum a praecedentibus plane diversum ex lingua mongolica depromptum vkle-
tur, cf. mong. tiirgà. 
8
 Cf. formás fag. sex, fez, tíz (v. VÁMHÉRV in glossario etym.). 
9 Idem cum persico Jvíclí' praecedentis columnae. 
8 8 
tenerus (sic !) narm ymisat (sic !) 
(Pymisac)1 
calidus garm yssi 
frigidus gard (sic !) 2 saogh 
caru s giram (sic !) elio s3 
vilis harxan ueux 
turbid us lil bulgamis 
clarus roxa yaregh 
viuus xenda tiri 
mortuus murd olu 
ligatum basta balgamis (sic !) 
desligatum vas suda sesmis 
Aditi rcr que communit 
inueniunt 
mondus (sic !) dunia alan jaghan (sic !) 
mare dria tengis 
montanea ko tag . 
podius5 grioua oba6 
vai is dara enis 
fossatus7 dula cugur 
fangun (sic !)8 gii baléuc 
caminum9 ragh yol 
via sang ra yol 
1
 Cf. cag. jutnsak (primitive jogum-sak). 
2
 Vitiose scriptum pro O^-w. 
3 Cf. persicum Q.*-*. 
4 Pro bag/amis. 
5 Id est «locus acclivus, campus inter montes». 
6
 Cf. cag. oj «vallisi», «profunditas», koibalico-karagasicum újak «angustia 
montium» (M. A. C A S T R É N 'S Versuch eincr Koib. und Karag. Sprachlehre etc. 
herausgegeben von A. S C I I I E F N E R . St. Petersburg, 1857. pag. 85). 
7 Apud Du C A N O E «fossatum». Cum. cugur = éag. cukur «profundum». 
8
 Apud Du C A N O E «fanga», vel «fangus». 
9 Italicum «cammino». 
8g 
lapis gerd hac sang tas 
puluis gasat gerd hac tos 
rumenta ghasat toprac 
arbor dragt terac' 
fructus miouat giemis 
erba alaf ot 
erbagium mroguxar otalamac (sic !) 
montata pabala orlas3 
vaiata sarseu enis 
prouintia oleat el 
contrata valeat teyra 
locus yaga yer 
ciuitas ghachar saar ni chent 
castrum kala kalaa 
casale de gala 
palacium sa ray saray 
domus ghana eu 
apotecha duehan chebit ul tugan 
ospicium manzelga chonaclic 
fondus (sic!) nogol tub 
pons pul chopru 
p u te us ca chuyu5 
boscus vexa ul mesa orman 
lignum cui agai 
jardinus bacia bacia 
ortus bag ul boria bacia 
busta 
vinea saban bag bag ul boria7 
1
 Cf. TIC.:'/. Mariupolitianum et terek in lingua Kumiikorum. 
2
 Pro ottaniak. 
ì Cf. íag. ör là ma k. s e » 
4 Cf. /Indian praecedentis colurnnae et osm. dtikian (ar. ^ l S O ) . 
6
 Cf. cag. kuduk, osm. ku/ii, hung. kút. Kl.Al'R. falso chugu edidit. 
» 
6
 Id est y y , y . 
7 V'id. inferius. 
9 0 












sulfain' (sic !) 




































c hugira5  
èirac 















 Italicum «prato», cf. apud Du C A N O E «pratora». 
2
 KI.APR. hanc formam cum f y y contulit. Ad formam cum. cf. osm. jaz 
«planities». 
S Cf. apud Du C ANGE «rarubium», «carubeus». 
4
 Cf. turkomanicum a/agii. 
5
 HLAU hanc formam cum cag. kurja contulit. 
6
 Cf. uig. bur, cag. et osm. boz-a, — hung. bor. 
7
 Fortasse S^ LS, quod lingulam staterae vel ipsam stateram significai. 
8
 Id est 
b — 
s Per. ar. y i ò «liber rationum», «codex accepti et expensi». 
10










papirun (sic !) 
sim 
nuisenda 







nagt ul acia 
bacsi2 ul biticii 






Hec continct de spetiaio et spctiaia 












ablue uì sakar 
angiun 
filfil6 















 p r o p r i e « a r g e n t u m » . Kr .Al 'R. f a l s o xir e d i d i t . 
2
 Hanc formam K I . A P R . apposite cum ture. or. contulit. linksi in lin 
gua mongolica doctorem significai, cf. verbum luiksilaku «docere», cf. etiam man 
guicum baksi «doctor», «magister». 
3 Cf. c d j b . 
4
 + uj (?). 
5
 Cf. cag. com «congeries», «acervus», — verbum coni/a/nak «coacervare». 
6
 Forma arab. vocabuli pers. JuJL,. 
7
 Cf. őag. bore, hung. bors. 
8
 Id est arab. JwOjSAi^ «zinziber» v. «zingiber», apud Du CANOE «gingiber» 
9 Persice y-brt- (proprie «lignum sinense») «cinnamomum » v. «cinnamum» 
italice «cannella». 
10


























danda y fil 
bacha 
m u m 
saap 
panba 













acitas (sic !) 
magugh (sic !) 




 1(1 est pers. graeco /IVÒFO;, V C L L K H S docente «mastiche vel resina 
quaedam vel arbor quaedam resinosa». 
9 - -
2
 Arab. J j i jü i , gr. /.xyj'j-yj'/ù.vi «caryophvllus animations». 
J Apud lit C A N O E «fustum». 
4 Cf. bnsniaeum sak'iz, de cujus voc. origine doct. BEAI' ita scripsit : «Merk-
würdig ist, dass das türk. y l A saleyz, doni es an etymologischer Vcrwandtschaft 
im Turanischen zu fehlen scheint, seine Heimath an der Ostsee hat, wo es in der 
Form sackis für Ilarz im Allgemeinen z. B. im Altpreussischen Vocabular (s. P.U'i.t, 
preussischc Studien in K H I N ' s Beitrágen VII. 2 S. 184) vorkommt, so dass es scheint, 
der Name sei mit der Sache in àhnlicher Weise gewandert, wie das russ. CMO.ia 
als kumanischer Handelsartikel stimola erscheint» (V. Zeitschrift der II. M. G. Tom. 
XXIX. pag. 582). Forma «mastiche» in glossario DlEFE.xr.ACHII occurrit. 
5 I. e. v- y V ^ 
6
 I. e. «cucharo candito». 
1 Terminatio propter laesuram marginis legi nequit. Kt.. ^. .cSAjjis conjecit. 
s
 ^ . x j y «arsenicum», nempe tìavum s. citrinum, quod pictores adhibent. 
9 Secundum KLAPR. «nuces moschatae». 
10
 S^kjy? VULLERS docen te 1. nux m o s c h a t a , 2. cortex nucis, 3. flos nucis 
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spicus sonbul1 sonbul 
chibebe. d. chababa chababa 
chibebe. s. chababa chababa 
lignum aloe eud 
reubarbarum rauand2 rauand dne3 
canfora canfor canfor 
borana (sic !) tanachar4 
grana de. v. gorasanj5 vacsis 
folium 
scamonia magmuda6 magmuda 
cardomonio 
card. s. 




safranum zafran8 zafran 
famuli ghetmet cheran oglanlar 
erbe sauxi9 otlar 
confeti maaiun10 maaiunlar 
» 
moschatae, macis. Glossam praecedentem pcrs. : joosa KI.APR. optime ex LYJ 
decurtatam vel potius corruptam (licit. 
9 9 
1
 Jvy-ui V u l l e k s docentc hyacinthus, spica nardi, — ^uLmjJmuUv locus hya-
cinthis abundant. 
2
 Id est Jùj . KLAI'K. d ó y adduxit, sed banc formam Vl'l.l.KRS non habet. 
Quod ad «rhabarbarum» (rba-barbarum), v. quae A ni mia nits Marcel/intis de origine 
hujus nominisdisputavit (XXII. 8. HlNl'At.YY «Magyarország Hthnographiája», p. 121). 
3 J. e. «domine!», quani vocem lector quidam vocabularii annotavit. 
* Quarta manus annotavit, i. e.
 ; UCu «borax». 
5
 ^LxmmjS VULI.ERS docente genus lapidis, quod in reperitur. 
6
 Uti KLAI-R. bene explicavit 
7
 C a g ^ L u l . ^ 
8
 Id est ^jl^Áp^ «crocus», cf. arab. .^jLiíI «flavus, croceus». 
9 I. c. «viriditasa, «plantae». 
*> Uli KLAPR. recte admonuit, arab. ^J^SXI-O pl. ^JJO.-IJU' «conditum subi-
gendo confectum», «clectuarium». ltalice «confetto». 
9 4 
medicine daruana ul daru otlar1 ul daru 
mortalis2 (sic!) aouan3 dasta touguc4 
piston (sic !) haouà dasta tougui ul cheli 
sedacius ardixan ul carbil elac6 
busore7 hoca chuburcuò 
sacheti8 chi sa chapuè 
aqua rosa au gul gulaf suj 
aloepaticü sabor sabur9 
argentum viuum cibac chonasuj10 
ambra chanabar charabar11 
cucharo rosato 
bocelli 
citoaia ciurüba12 ciurüba 
1
 ö j l etiam in dialectis cag. i. herbae, plantae 2. medicamentum 3. venenum. 
2
 Cf. apud DlEFENBACHIUM in novo glossario (Frankfurt am Main, 1867) «mor-
taliolum». 
3 I. e. ( ^ L o «mortarium». 
4 1. e. turcicum or. dòjàgàk «pilum» ; — mortarium in lingua osm. m'}*6 e t 
dicitur. 
5
 Cf. cag. kili et hung, kiilii «pistillum». 
6
 Cf. cag. 
«cribrum». Ardixan pers. falso pro ^j j j i vel 0^1 
o
 r 
scriptum est. Carbii = arab. J laj I^c (sing. JL>«-é). 
7 Cf. apud Du CANGE «bussola», id est pyxis, arcula. Hoca col. pers. 
«urna aenea, in qua coquitur», chuburcuc vero cumanicum cum cag. kopurguk idem est. 
8
 «Sachettus» apud Du C A N G E . Chapuc cum. = cag. kapcuk. 
s -
9 I. e. arab. y j C «aloe». 
10
 Cf. kaz. kiinà sud, hung, kéneső. 
11
 Cf. pers. U ^ T e t osm. ^ L 
12
 K L A P R O T H . perperam Q j s l f s. L iy^f «electrum», «succinum» contulit, 
in glossa enim ciurubn pers. et cum. columnae supra sec. u siglum abbreviationis 
apparet, quod ante b fortasse litteram ni supplet, eaque non cum k, sed cum c vel 
g incipit ; denique vocabulum lat. citoaia, quod in columna lat. appositum legitur 
cum citocaria apud Du CANGE idem esse videtur. Fortasse scriptor hanc glossam 
pro k^yíg scripsit, in hocce enim vocabulario litterae c et z haud ita raro inter se 
confunduntur (Us—t. V L ' L L E R S docente «puls cumino et aceto cocta, quae magno ventre 
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cominG caman1 
cenapio singft xingft2 
corallo mariad mariand 
draganto chitira chitira3 
armoniaco 
serapin'4 choligian 
galanga coligia ambar 
ladano lad an ymsiri 
mumia ymsiri 
n. sarche5 girdahan indù. yag 
oleum oliue rugan 
oleum susima gulaf yage 
oleum rosatum rugay gul 
oleum violatum chox yagi 
oleum nucis rugan y gerdeha samala6 





laboranti prodest, «citocaria» vero herbam quandam significat, quae cito purgat 
ventrem»). „ . 
G W --
1
 Arabice hebr. WJ, gr. x-J|r.vcv. 
gi ° •' ^ 
2
 Ar. 1\Jlí, apud ü u C A N G E «senapium». 
3
 Ar. IjjbS'«tragacanthae», apud D I E F E N B A C H I U M «dragantum». 
4 Apud D I E F E N B A C H I U M «serapen». 
5 I. e. «nuces sarche». 
6
 In lingua russica CMO.ia, uti K L A P R . bene annotavit. Vid. B L A U «iiber 
Volksthum und Sprache der Kumanen» (Z. d. D. M. G. Tom. XXIX, pag. 570). 
7 Hanc glossam cum. doctissimus B L A U cum bosniaco buyan contulit, cf. osm. 
^J^J" ^jLy), gallice «reglisse», 
8
 Giilab in lingua persica aquam rosaceam et ipsam rosam significat, in linguis 
cumanica et chazarica proprie rosam denotare videtur. 
9 1. e. JjcÀxs forma ar. vocabuli pers. «santalum» (apud Du C A N G E 
«sandalum»). 
10





























Faber et feraius 



















 Ar. y . In vocabulario D i" C A N O E «smyrna», in D I E F E N B A C H I I autem 
«smirna» legitur, cf. etiam graecum vijrsir,;. 
- A p u d D l K F K N B A C H I t ' M « t u r b i t » , p e r s i c o J o y J v . J u ^ J . 
3
 l J C ì j v e l ^ b o p p c r s i c u m « r u b i g o » , — j L i o y e t i a m a e r u g i n e m e t a e r u g i n i s 
c o l o r e m s i g n i f i c a i . 
4 Apud Di; Canoe «sulpliurium». 
s
 Portasse J 6 tXjj , «tintinnabulorum artifex». Ki.apr. falso xargar 
edidit. 
6
 j U v e l jd f o r c e p s q u a e v i s , — chescaz c u m a n i c u m c u m o s m . b o s -
n i a c o k'ysac i d e m e s t . 
7 1. e . (^y®! s . « f e r r u m » . 
^ I 
8
 M e n d o s e pro S^Jij « a r g e n t u m » . 
9
 ^ y « p a r e g o l d o f a r e d c o l o u r ; g o l d c o i n » a p u d S n V K K . s P K A R . 
07 
stagnum (sic!) 


























































 Ar. ^jUS „stannuin». G O L I U S tic origine hujus nominis ita scripsit : üJU' 
locus in India, a quo certuni plumbi et ensium genus denominatur». 
- I"ti Kl.\PK. bene admonnit : ^jyiXs-^ji ^jjl (osili, ^j^ávjü). 
1
 Cf. kaz. /Vi «oriohalcum». 
4
 Kaz. masa «pruniceps». 
« Cf. bosniacum /agar, osm. trknc, hung, feketid, teknn. 
6
 Cf. kaz. i/ter. 
z Apud Di' C A N O E «vairum» et «vairus». 
&
 Cf. osm. (^ yAJ, «sciurus». 
9 In codice carafe scriptum. K i . A P K . in copia sua siglum abbrevationis non 
videns carafe edidit. 














































bizchi ul chopti 
chai ul arsun7 
mondo bai ul la-
zate (. ,)9 
1
 Cf. dag. [ AJ IJ «martre-zibeline» apud P A V E T de COURT, («zebelinus» apud 
D u C A N G E ) . 
2
 Pers. «JO, e quo V U L L E R S docente arab. ^ J b ortum est, mustelam ermi-
neam denotai. 
3 I. e. «vulpe de arena». 
t Apud Du CANGE «affa».
 r 
Ufi KLAPR. bene explicavit : arab. Id . 
6
 y «ulna», «cubitus». 
> c 
7
 Cf. dag. et i^y-ij! (apud P A V E T de C O U R T . ) 
8
 Apud Du C A N G E «burdus» i. e. «sutor vestiarius». 
i" " 0 ^ e -*, 
9 Cf. arab. LtXCc «agilìs in re aliqua et promptus vir» ; ò H j J «celer et 




















































 mJ s^ «lana arborea», li. 1. nodus e lana arborea confectus. 
s o — 
1
 Cf. osm. |U»jyLi el arab. 
s íj . 
3 Arab ^<1 * «culter». 
• Cf. kaz. bez, bosniacnm biz (aptid L Ì L A L ) . 
Ostri, taban. 
h
 Cf. kaz. soran. 
7
 Apud Di' C A N O E «bccuna» et «becuncs». 
3
 Cf. osm. ^SX/ol^CjO «mensarius» et verbum cag. «scindere in 
minutiam». 
9 Cf. éag. kirgt\ teysa col. pers. — kLNS «securis», «ascia» («acia» apud 























































ot ul malahan 
1
 Apud Du Cange «manara». 
2
 Kr.ai-r. falso edidit maccab, sed cum glossa col. persicac mendosc scripta 
S , O 
recto contulit ar. J^LiOc «terebra». 
3 Cf. osin. ^Ijj'jl ; scarni col. persicae osm. «scamnuin». 
4
 Hanc glossam Hi.au cum cag. bej/o contulit. 
5
 In sequentibus sub inscriptione «scribae» non solum res, quae ad ministeriutn 
scribarum, sed etiam alia ministeria, ita e. g . spatharii, sellarli enumerantur. Talis 
confusio notionum inter se haudquaquam coliaerentium in uno eodemque capitolo in 
aliis quoque glossariis antiquis italianis, ita e. g. in «libro el qual si chiama introito 
e porta» etc. saepenumero occurrit. Vid. mussafxam 1. c. 
I 
ÍOI 


























seraghag (sic !) 
lahan car 
jarra 





























 Cf. apud Du C A N G E verbum «punzonare». 
2
 Apud Di; C A N G E «spatliarius». 
3
 Cf. cag. «colui qui bande Ics fractures et Ics guérit» apud PA-
V E T de C O U R T . Mong. otaci. 'jfarra col. persicae SyLs «vulnus». 
G
 V 4
 Ar. «judicium». 
5
 Cf. osm. scjirriigi «cursor». 
6
 Cf. osm. ^jSXjljyo. Quod ad voc. «censarius», vid. apud Du C A N G E : 
«Stat. Genuens. lib. 6. cap. 17 : De Censariis et corum officio». 
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tabnarius sarai) froz1 siraz2 
mutator bautta- diua ostasi3 
sapa4 tauar chasma 
chazola daug 
potrà sang tas 
chalciua chaaccli chiracs 
maton 
inpintor nacas nacslagan 
penellü lif kalatt chalan 
cholor rang rang 
colla sires" yelin 
ligator barbatula baglagan 
aquus grossus cualdus cualdus7 ul ygina 
tìlun grossum gaxel yogun ip 
corda risma8 yp 
balla tang tang ul yuc 
stecha9 saadat'° saadat 
canauatium canauac chendir 
fornarius napas" naoua etmaci (sic !) 
furnus funi pec12 
pala paru churac 
1
 «Froz» alia manus annotavit . 
2
 Fortasse pro ^y^Sypz, vici, quae prof. V Á M B É R Y ad v. v o i admonuit. 
3 Mendose pro 
4
 Apud D u CANOE «sapp.i» i. e. muri fundamentorum effossio. 
5 I. e. osm. _ S . 
G-C 6
 Cf. osm. «gluten», — la poudre d'une raeine a toiler (Flnutogìu). 
3 ' ) 
' l'ers. ^s.tXJy^- , osm. 
I. e. 
9 Apud Du C A N O E «steehala». 
ss - « -
10
 Fortasse arab. ÍsAjl^t «canna, quae recta nata fuit. 
11
 I. e. y j ^j l j «pistor», L^jLi idem. 
12
 «Pei» etiam in bosniaco et bulgarico in usu est, vid. Br AU 1. e. In «Ka-








































tii sar tirgar 
karat '' 





























' I. e. yb». «scopae». 
2
 Osm. sS^yjy, bosn. sùpiir, siipiircc, hnng. seprő. 
3 11I.AU vocabula in ed. K L A P R . confuse scripta in rectum ordinem redegit. 
4
 Cf. Ttpéx in dialecto Mariupolitana, vid. Bl.AU 1. c. 
5 Uti KLAPR. bene annotavit: arab. is l^s. «tornio». 
o o 
6
 Osm. ^jSXiyiés» , J^tyJizy. «turnus» (vel «turnum»), 
7 Osm. Lgjys», cf. etiam kaz. jolok-, jolk- «evellere». 
8
 Kaz. koboz «fides», hung, koboz idem. 
1 0 4 
nachare1 nachara nakara 
gazayra basarat tamasa 
beffa tasgar culmae2 
gabon3 mascara eliclamac 
solatium tafaruc tamasa 
tronbe nafir burgular 
tronbeta nay burguia 
meretrix chagba ersat ul mur(..) 
rofiana trel chaltac 
bordellum garabat charabat 
magister scolarum usta ychat3 bitic ostasi 
scola chitab6 osta ul chitab7 
banche cursian olturguclar 
pueri jouaná3 oglanlar 
ars senaat pesa9 
opus bai st is 
labor amai cue 
opera car islamac 
Xobilitas lioium ct mulier 
imperátor padi sa can 
rex 
soldan 
princep (sic !) 
patia 
soltan 





 Apud Du G A N G E «nacara», tympani species. 
2
 I. e. turcicum kiiìmiik, git Ima k «ridere». 
3
 Apud Du C A N G E «gabeo», homo jocosus. 
4
 Fortasse r.sm. nnirtìar «vilis, e». 
5
 I. e. la-b. KLAPR. falso usta what edidit. 
6
 1. e. arab. » jLí5 «schola», cf. eti t i a m «magistcr scholae». 
7
 Aeque ac chitab col. persicae mendose pro kuttab scriptum. Vocabulum osta 
«magister» in hac linea plane superfluum est. 
8
 ^jljfj^s» «iuvenes». 


























g h o y a 
taz 
ordu 
\ cn i padixa 



















carauas8 ul cü9  
telmac 
Mercimoni a que pcrtinct od vuoi ore 91 
mercator baxergan baxargan 
forum bazar baxar 
mercatum maamala10 satugh 
— 0 — 
1
 L'ti Kl.APR. bene annotavit: •fry" «prineeps», «dux». 
2
 Cf. éag. cerik, cerig, kaz. e irai, bos. ceri, hung, sereg «exercitus». 
3 Arab. i x i y i i osm. seriat. 
*
 4
 flanc glossarci B I . A U optime cum cag. bai,'ani contulit. 
2
 Cf. uiguricum evi/ «uxor» (vid. prof. V A M H K R Y «a török-tatár nyelvek etym. 
szótára» pag. 55). Kl.AI'R. ad banc voeem annotavit : « iptchi signifie femme en lan-
gue turquc kangatse». 
6
 Apud Du C ANGK «selavus». 
• Fortasse mendose pro 
í j ü l f «meretrix» scriptum». 
B
 Cf. cag. j i L ]ys «jeunc lille esclave» apud P A Y ET de C O U R T . 
9 Uti videtur kuma, cf. cag. koma « pel lex ». 
10
 Cf. secundam verbi arab. A
 t r formain «commereium habere», «tractare 
de opere». 
ioti 
emtor -, ghriaar 1 nrustaiJ alidi 
venditor fogtar2 satugzi 
censarius dalai mianzi 
caparrum begli behet 
solutio uouan tolamac 
terminus aouada 1 nixia ouada ! 
moneta siili nagt 
precium baglia saga (sic!) 
canauù4 canali chendir 
cendatiì chep cux" 
camutu sagri sagri 
cori uni 
capsia sanduc sinduc 
dugus bun (sic!)7 ugu* 
<1. piuma par y bunra ugu yungi ' 
folia latoni aghta ybrinc yex tactas i" 
brocha 
lustaney (sic !) 
lana pasm yung 
linum osculi u sculi 
lanterna fen us fanar 
nuces gerdaglram chox 
nachus nagh nac 
1
 Uti Ivi.APR. bene annotavit : / j o ^ i » . vel ^cfU^c. 
2
 I . e . ^Lvà-.yi. 
3
 I. e. icXcj, quod etiani in lingua osm. usurpatur. 
4
 Apud D r C AN( ;E «canava». 
G A S S » 
5 Arab. > «Ài vel «cannabis». 
6
 Portasse arab. 'fi «sericum e folliculis factum, e quibus eruperint bom-
bvcum papilioncs» (vid. apud Golium). Chep col. persicae fortasse mendose pro 
£<==> scriptum est, quod voc. genus panni serici vilioris pretii significai. 
7 I. e. KLAPR. perperam bur edidit. 
8
 Cf. bosniacum ugu. Zenker in lexico suo ogii habet. 
9 Cf. cag. «lana». 
11
 Cf. kaz. jiz «cuprum». Pers. ^-iyJ «orichalcum». 
i o ; 
nasic ius nas iz nas iè 
piscis m a c h i ba lue 
p i u m a p a r y u n g 
risun (sic !) br ine b r ine 
se ta a b r u x u n y p a c 
s tupa . s. last l a s t ' 
s t a m e g a suf f ranch i frangi suf 
s ca r l a t a 7 scar la t y scar la t 
s c a m a n d i o te r s 3 t e r s 
piaion 
to rnay 
sanden i s 
saye can i s 
su l farus ch ibr i t c l iouruc 
tella de C a p ketan y j o n b a n vionban c h e t a n 
t. de R e n s 4 ketan y 111 si russi c h e t a n 
t. de A l a m a g ' ke tan a l a m a n i a lamani c l i c t an j 
t. de Or l i ens cheta l i so l t an j or lens c h e t a n 
t. nouarese s ansda chesi s a sda chesi 
t. c r emonese d r a s chesi d ra s . clies 
t. lobarde c h e t a n lombardi lonbardi c h e t a n j 
t . a s t exane" chetal i as texa astexan c h e t a n j 
t. o s t a r n e ' c h e t a n o s t u m e os tume c h e t a n j 
1
 «Last» cumanicum et persicum III.ai cum cag. las contulit. 
Italico «scarlatto», osm. o J y C J . 
I'ltima liujus glossae consona in col. persica aeque atipie in cumanica fortassi 
/ legenda est, s enim protractum, uti jam annotavimus. litterae / v a l i l e simile appa 
ret. Kl.Al'K. ad liane vocem annotat : «<"est peut-étre v-i^j' terf, espècc de fro 
mage fait avec du lait aigre, ou plutot du lait aigre desséché. Cag. ( j « l i m u m » 
kaz. tires idem. 
•» Fortassc Rhrims. Vid. ci. Hi.ai* disscrtationem ante cit. ('/.. d. 1). M. G. Tom 
XXIX, p a g . 571). A bri ut ham ut ^«e.jJI ^jÜJŰI ex Germania provenire dicit. 
5 I. e. «Alemagna». 
6
 1. e. Asti, oppidum ad flumen Tanaro in provincia Alessandriae. 
7
 Portasse Ostimi, oppidum in terra d' Otranto prope ad mare Adriaticum. 
i o 8 
vellutus1 catifa catifa 
camocatus 
tasta 
colores rangan ranglar 
color rang bang (sic!) 
albun (sic!) sped ac 
nigrum sia chara 
virm ilium surg chexel 
cremixi2 cremixi cremixi 
bachami bachami bachami3 
blauum chabut coc 
janiim cerd sari 
viride saus4 yaxil 
gamelin' boxac boxag5 
violetus banaus ipchin6 
arangin' narangi narangi 
allori al al 
tele de nouo keta begonia bergonia katanj 
t. bergamesce keta bgamasce bgamasce ketanj 
t. fabriane aracli aracli 
t. crue7 chetan can chetan can 
Noia lapiduu precioxor 
robin yacut yacut 
balaxius balacs llal (sic!)8 
1
 Apud Du C A N G E «velutus», arabice li fl A b *i «holosericum». 
2
 Apud D u C A N G E «cremexile», italice «cremisi». 
s s -
3 Arab. , quod Golius in hunc modum descripsit; «lignum arboris 
magnae, foliis amygdalinis ; cujus decocto tingitur color rubicundus, seu pscudo pur-
pureus — —• . Lignum Bresillum, etiam color ejus tincturam referens». 
4
 Id est 'jamj «viridis, e». 
5 Cf. éag. yyi. 
6
 I. e. persicum ^jyJot «aquae colorem referens». 
7 Apud Du C A N G E «crude». 
8
 Cf. pers. et arab. JlsJ i. ruber 2. rubinus. 
l o p 
safirus 
s m e r a d u s 2 
d i a m a n t e 3  
granata 
unicum 




ca lcedor iü (sic !) 
amat i s ta 




y a c p u t cabut 1  
smurut 







chabut y a p c u t 
smurut 
ya lmas 






h o m o 
mul ier 
m a s c u l u s 
f emina 
m e n b r u m 
c a p u d (sic !) 
Hec sut membra hoium et mulier 
merd ul asan ul chis i 
epzi 
erca ul er 
tusi 




m a y a 
Uti KT.APR. bene annotavit : pers. 
Apud Du CANOK «smeraldus», pcrsice e t cuius formae arabicae 
i 9 » 
s u n t et ó—év. 
3 Apud Dl C'.ANtiK « d i a m a n t c s » , g r . ù'.nnnvTS.. 
• a d a n i a s » . 4
 tr" 
5
 Cf. pers. j L s u u et SjLsSwaj, quas formás in lexico cl. Vui.í.F.RS non 
r,
 v 0 ^ 
inveni. Cf. etiam arab. «gemma rubicunda similis rubino». 
- 9 
6
 Apud Du CANOK «turchesius>, pcrs. ù y y j . 
7 Cf. cag. (^JmoIjjúJLI apud l ' .WKT de C ' o f R T . 
5
 Cag. «membrum». has duas l'utmas secunda manus annotavit. 
1 IO 
humor ghel- e la t ' 
capillis (sic!) mu xac 
crinis muibàd3 teba4 
frons lilar (sic!) pesanj5 alni vi magley 
ciliun abru cas 
palpebre mixa chirpich7 
auricula goujs (sic !) chulag 
oculus ciesm chox 
lumen oculi noi ciesm8 chox yaruhi 
nasus bin buen9 (sic!) 
naris sulachi bin ernin 
melon' (sic!) ciana yangac 
maxilla cianac yaagh 
OS deen agx 
labi un lab toodac 
gingiua gostin danden erni10 
dens dendan tis 
lingua xuan til 
ceruella mag"1 m e n g " 
1
 Mendose scriptum pro «humor». 
5 E 
2
 ltidem pro Aà. scriptum. Arab. 
i. res mista 2. humor, quales in 
corpore animalis quator sunt. 
3 J o i j « l i g a m e n crinium». 
4
 Cf. osm. SjO et gJL'isjJ> «ornement pour la téte» apud HlNDOGLU. 
5
 Portasse lilac et hoc ex transpositione litterarum formae 
«vertex 
capitis» ortum esse videtur. Pesai//, id est ^ j L i y o «frons». 
" Vel magley (cf. formas cag. ^ciblÀx, ^c^JLCc , ^eiUCbc) tertia manus 
annotavtt. - i /«z —osm. d p 7
 Osm. kirpik vel kiprik, bosn. kirpek et cirpek. 
8
 I. e. nitri ciesm, arab. yi «lumen», «lux». 
9 ! kaz. boron. 
10
 I. e. , kaz. iren «labium» et non gingiva. 
11
 I. e. y e «cerebrum». 
12
 kaz. mej, f ag . meje et mije idem. 
celabrum (sic !) tarsidehen erbe natura 
carmadim ich taste1 
masca hostehen yzanat yaac 
meretrix charabat2 
gutur galou bogax ul tamac 
mentum xarnaden3 sagac4 
collun gardan boyn 
spalla puist archa 
pectus sina tos 
mamilla puystan emzac 
forcella dehen yamade5 tos 
lonbiculum copac eh indie 
venter scan(?) caren 
corpus tan boy 
stomacus made ul del cursac 
cor dil congni congul 
figatus (sic !)6 gigar g i g a r 
pulmon'7 gigar band gigar band 
budellum0 sachar ruda ycag ul suzug 
Has glossas secunda manus loco parum apto annotavit ; erlic in dialectis 
cag. vim et virilitatetn significai, kar maimnak vero id significai, cjuod gerinanicum 
fasten (secundum VÁMBÉKY : ungesrhickt nmhergreif'en. run hertappen «iter prae-
tentare»). 
I. e. locus, ubi versantur pravi. ul lupanar, domus aleatoria etc. 
Hanc glossain tertia manus annotavit. 
3
 K t . A P R . f a l s o xancaden e d i d i t , c o d e x e n i m xi irnaden ve l f o l l a s s e xarnadeu 
b a b e l , q u a e f o r m a d u b i o p r o c u l e „ j l j x i V i x e o r r u p t a esi. 
' Portasse ex arab. A * corruptum. 
5
 I. e. 3 Joic ^ytty, s i g i uni a b b r c v i a t u r a e in f o r m a va matte a l t e r i m i a 
supplere videtur, c e n i m in h o c c o d i c e s a e p e p e r d u o a d e n o t a t u r . 
" A p u d D u C A N G E « f e g a t u m » , p e r s i c o J b - i e c u r » . 
7
 A p u d D l E K E N B A C H t U M « p u l m o » et « p u l m o n » . 
° A p u d D u C A N G E « b u d e l l u s . » 
s i . e. dag. d b s u f «intestina». Suzug respectu formae cum cag. 
«colare» convenit, sed reapse ab eo plane diversum cum osm. , j^jySSr^c 
suguk idem est. Doct. B L A U p e r p e r a m c o n j e c i t . 
I I 2 
pellis 
veletrun 











































sic trienir stet pitte(.)1 
taxac2 
amu3 
koti4 der ars3  
chol 

















 Vocabula trienir stet pitte secunda manus annotavit. 
S « > 5 ^ o 




 r l . 
4
 Cf. osm. kaz. kiit. 
5 Der ars secunda manus adseripsit. 
6
 Glossam germ, secunda manus adseripsit. 
S O -
7 Cf. arab (jó-ú, osm. nahz, namz «pulsus», — mayas fortasse ex arab. 
s . „ 
(jájy eorruptum est 
8



































pust y pay 
agust y pay pasana barmac souncac7 














meyx8 ul ciray 
sachal 
yas 




De pare tatù hois 
piar atta 
Cf. osm. JjUö «vesica». 
I. c. ^yy».:*. «urina», coll. ^yA/clo*. 
SO sou «exerementum», «stercus». KlAPR. perperam X*S com-
paravit. 
4
 Cf. cag. fiz, kaz. fez, hung. térd. 
» Hant glossain HLAU apposite cum cag. eandem esse dicit, cf. etiam 
kaz. kutiic. 
6
 Cag cignak, cijnak. 
7
 Cf. cag. sòngàk, kaz. sőjak. BLAU fag. sondak adduxit, sed minus recte, ou 
enim 6> denotat. 
3
 Cf. fag. mengiz. 
9 I. e. vJLi.1 
I. gutta 2. lacrima». 
Cf. J^L» apud Vvi.l.ERS, id qund^Ju, cf. etiam yXJ «senex». 
C "DI X c I'MAMCl'V 8 
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mater mar1 ul madar anna 
maritus sukar er 
uxor xenhalal2 (sic!) epzi3 ul íinay4 
filius psen5 farxen (sic!) ogul 
filia octar6 faxand (sic!) chex 
fráter brar ul bradar charandas 
solor (sic !) koat (sic!)7 chez charandas 
auus jend ullu atta 
socer choxeruc chain 
jenerus (sic !) da mad chuyegu 
auunculus kalu ul hamu abaga 
nepos bararxada ynj 
amita am egazi8 
consanguineus amoxada tagay9 
cognatus kalu yexna10 
nora (sic !) 
amica mansura11 oynas ul chuni1 
socius kambax13 ortac ul noga(r) 
1
 «oc ex decurtatimi. 
8,- - s , 
2
 Arab. 
«licitum», &LuU «uxor», cf. etiam osm. «conjuga-
lis, e». Pers. J^Li apud VuLLERS sub num. 3, nuptam viro, uxorem signifìcat. 
3 B L A U cum ture, ece contulit. sed haud ita recte, epzi enim a voc. ev (öv)» 
domus derivandum est, cf. uiguricum evei «uxor» suprascriptum. 
# s> 
4
 Cf. arab. ^ á j «quae bis peperit» et ^ à j idem. 
" > » / 
5
 Mendose pro pser scriptum e t • 
6
 Mendose pro doctar scriptum. 
7
 Mendose pro koar ( «jct^i».) scriptum. 
8
 Cf. f a g . ekegi. 
9 B L A U apposite cum éag. tagai «avunculus» contulit. 
10
 Fortasse osm. jvtaà»-, in plurali - ( 1 idem ac 
b b Ul. 
S. o J 1 
11
 Arab. SjyAiuo «adjuta». Ki.APR. perperam fdyjÙJJue comparavit. 
12
 Cf. £ag. koma, bosn. kuma, hung. koma. 
'3 I. e. ^ L * c o l l . jjLuiíO i. q. ^LajI «socius», «particeps». 
14
 Cf. éag. j S y «famulus», «auxiliator». KLAPR. mibus recte scripsit. 
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vicin amxagia consi 
socera chasurch csim2 
Complemento, hoium 
complementum tamanj tuchal 
bon'3 nec yacsi nl eygi 
dines maldar barili chisi ul ba(i) 
sapiens acheldar ustlu4 ul achei 
pulcer (sic !) ghub chord u 
legitimus halalxa5 ghalal ogul 
legális halal con u 
nobilis moghtasin oxdan6 
virtuosus maghtadur erdamli 
gracioxus naamatdar naamatlu 
fortis caouj chuclu 
inginioxus (sic !) honarmand tocma7 
largus jomard jomard 
inamoratus (sic !) asech asuch 
prestus (sic !) geld tex 
cognoscens sinakdar tanur chisi 
amabilis dosdar merd souuar chisi 
castus xedid merd ersacsis 
honestus pak chelecli8 
1
 L'ti K l apr , bene annotavit: ZUL»A+J6, pi. ^ U o l . . . « v i c i n u s » . 
2
 Cf. osm. » - - supradictum. 
3 Hocce siglum abbreviationis in fine vocabulorum lat. uti jam in praeceden-
tibus exemplis vidimus, sjdlabam its supplet. 
4
 Vitinse scriptum pro tisi'i. 
I. e. kJ>C=». (f^ pro 
6
 Özdiin de genere», id est «de summit loco natus», cf. ^ i X v j l apud Pavkp 
de C o i r r. 
? Cf. öag. Jt5«j'. 
fi — f ì _ 
8
 Cf. .'.rab. ^.yLb»- «porti') boni et felicitatis» et ^ i+ i j^ «aptus», <conveni-




destrus (sic !) 
aduenes 
probus 











































yarli ul yocsul 
chart ul abusca 









sochur ul zalis 
choxsis ul cor 
touluc kotur ey s(. . .)1 1 
1
 I. e. lyi^ol^- «silens», «quietus.» 
2
 I. e. tözümli, cf. kaz. tüzem ne idem. 
3 Mendose scriptum pro őJveyJZ. 
* I. e. mongolicum baghaior, bátor (ba for mugliai «valde animosus»), 
y , o E 
s Cf. arab «fatuus». 
6
 Uti K L A P K . bene annotavit: ouOu du. 
7 I. e. { À X m j j j «vicanus, pagaiius, rusticus». 
8
 Cf. persicum Xju et Ju «sibi placens», — «virtute carens, pravus» 
9 Cf. arab. J j s t i . 
10
 Cf. bsm. ^LSe, hung. tar. 
11
 Touluc etc. loco minus apto missionarius quidam germanicus annotavit. 
11 " 
bastardus pi* chunradan touga(n) ' 
rangus (sic !) lang agsah 
musus burnj burni chizi 
crastatus (sic!) begaya tasacsix2 
rofian'3 guidi caltac 
rogosus4 garguin choturlu 
surdus char chulacsix 
mutus lai tilsix : 
dispositus6 mahul batal7 bey li tan chertar 
gibbus chos bucru 
mendax drogoan otruezi' 
superbus cheberdar olii conglu 
inuidiosus bachil bachil ul isarli isi 
auarus lauezan köc subii sub kisi9 
vanagloriossus xanachar fus vel10 ul sub kisi 
lusuriossus chanachar ersaczi 
inicus (sic!) bayhon tumismis (sic !) 
pecator baxachar yaxuclu 
falsus chalp egricsi 
curpabilis (sic!) gunachar xaxuclu (sic !) 
galbus11 galb gaTp ul jat 
1
 Mendose scriptum pro kumadan fogan (proprie fogkan). 
3 Osm. '^m'ÌimÌo «castratus». 
3 Apud Du C A N O E «ruffiani». 
4
 «Rugosus»: persico ^jJ^iAscabiosus», tureice ^J^jJjj' idem, \ySyH «scabies», 
quam vocem cum adj. touluc compositam annotator quidam germanicus palilo supe-
rbis loco minus apto adscripsit. 
5
 Litteram l alia manus emendandi causa annotavit. 
6
 « D i s p o s i t u s » a p u d D l E F E N B A C H I U M i. q . d e x t e r . 
7 Cf. arab. Jlsö^o et Jdso, quae vocabula hie simul cum glossa lat. et 
cum. iis respondent loco minus apio conscripta sunt. 
8
 Cf. ture. cr. ötriik «mendacium». 
9 Scriptor glossas pers. et cumanicas vocabulis lat. «invidiosus» et «avarus» 
respondentes inter se permutavit (mv
 = calidus, sufi — ture. or. suk «invidia»). 
10
 Scriptor voc. arab. fuzulijjun, osm. fuznfì falso in fus vel permutavit. 
11
 Arab, vid. glossam cum. jal, kaz. jat idem. 
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100 q ptinct ad bellu 
exercitus laschar èeryi1 
bellum xang2 sanzis3 
insegna al lap4 allan ul tou5 
guayta6 ' naobat7 ghasal3 cosac 
arma selec sageth9 
frexetus auxida sirdac 
coyracia sxire (sic !) xaga11 
colaretü gardaband 
ceruelera cu la aym toulga 
coyretü xirc chuba 
seTchere jausan butul tic 
spata simser cliz 
gradius (sic !) card bizac 








 Cf. osm. cci'i KLAPR. falso ceisi edidit. 
2
 I . e . l X à s . . 
3 Ufi videtur i. q. glossa praeeedens col. pcrsieae. 
* KLAPR. hanc formam perpcram pro scriptam conjecit. 
5 Cf. fag . 
6
 Apud Du CANGE «gaita» i. q. excubiae, vigil. 
7
 I. q. o o y j s. AJ»j «exeubiae», «custodia» 
8
 Mendose scriptum pro karaiiì. Cosar i. q. osm. 
9 Arab. iUCi. 
10
 Ture. or. s'irdag. Br.AU 1. c. annotavit, in codice quodam Mariupolitano pro 
avoir/ glossam ay(a~E invenisse, quam vocem e pers. auxida ortam esse opinatur. 
11
 Cf. kaz. sah «cautio», «praesidium». 
ny 
Res oblite ne ce saie p domo 
camera ghugira yxba1 
caminu bo°horich bochorich 
paretis (sic!) diuar diuar 
chanchauus banucsa 
cl au at ura chilit yusac 
clauus chilit aèchuz 
agutus nigh cheadau2 
bancha cursi3 olturguz 
capsia sanduc sinduc 



















tu urna6  
yeng 
ticmac 




 Cf. izba in Kamus ture. 
3
 Mendose scriptum pro kadak. cf. kaz. kazak «clavus». 
'£ a > 
3
 arab. *~~l syriacum cursjò, liebr. XE3. 
4
 Siglum abbreviationis super c perperam annotatum est. 
5
 Cag. Syd- B L A U editione K I . A P R . seductus teriton «foraturae» 
respondere opìnatus est. 
6
 Cf. osm. modus». 
1 Apud Du C A N G E «custuria». 
I 20 
calcina gerc chirac 
arena reg cun 
aqua aou su 
trau us couu agaó 
tabule tacta tacta canga 
solaium ' 
colupna (sic !) stun tic2 agaè 
matonj chegmit3 bismis cherptc 
tectus ban (sic !) tam 
caminata sufra sufra 11I catra4 
scala nardorian5 agengic6 
balcon'7 taragia tarag ul tulue 
murus diu ar diuar 
priuata aurex aurex 

















cur ul beligab (sic !) 
yanzic 11 
chepas ul bore 
1
 I. e. «solarium» domus contignatio. 
2
 Ture. or. tik «rectus». 
3 Mendose scriptum pro 
4
 Fortasse gr. xaftsrìpa. 
5 Mendose scriptum pro ^LjJ^j. 
6
 Cf. uig. aktnak, cag. ngnnik, hung, hágni. 
7
 Apud D u C A N G I ; «balcones» et «baleonum », persice «portula». 
8
 Osm. A L c t f , cag. J L o . L 
9 ( ^ L j j a a i genus calcei. 
10
 Cf. cum. chonc «tibia». fConcak in glossario cag. prof. VÁMHÉKY scyphum 
oblungum, uti videtur, formam tibiae iniitantem significat. 
11













































/ics i] ptineì equo 
equus asp at 
ferrus naal nani 
clami megli migli ul cadati 
stalla akor paga avian' 
copta1" ciani eya t " yabogi 
1
 Kaz. cullila. 
Prima hujus glossar littera l'orlasse d legenda est. 
J Cf. cag. gulgan. 
4
 I. q. tubus. 
5 C a g . ^SXtmoLj. 
" A p u d Di" CAXOF. « b r a g e r i u n r . 
• Mendose scriptum pro saltinoli. 
8
 Portasse j i j pannus s. vestis detrita.» 
9 Cag. avran «trabes unum equum ab altero dividens.» 
I
 Apud Dl' CANOE «coperta», pers. J*-=» proprie «planities». 
II












































































 ySí i lingua turcica «strigilis ferrea, qua equum raduni». 
2
 I. e. torba «saccus», vid. etiam tobra apud Z E N K E R I U M . 
3 Apud Du G A N G E «traucis.» 
4
 Cag. sacak. 
5
 I. e. iXfcj «lana coacta», «genus quoddam straguli e panno coartili», «id, 
quod substernunt sellae equestri, V U L L E R S docente in Iran et in Turan 
et Hindustan y p y ^ . dictum». 
0
 Cf. osm. &&S. 
Cf. cag. tó'jj". 
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Res quae ptinet ad. le tu. 

































gali ul coux 
chosagan 







ul&eus (sic !) 
mesinaba 
candelabro 
Res quae pertinet ad mesam 










 Mendose scriptum pro arab. oi-Lc. 
2
 Cag. saman, bung, szalma. 
3
 Uti Ki.APR. bene annotavit : couverture ouattée. 
4
 Scriptor juxta voc. latinum «capsia» loco sanduc, sinduc falso buria, ghaser 
(^jgo^.) , yegan (ture. or. jeken, jiken) scripsit, quae vocabula proprie tegetem, 
hie cubiculum tegeti stratum significant. 
— o — 
5 Portasse pers. genus telae bombycinae subtilissimüm. 
6
 Osm. ' " 
141 
candela sama éirac 
vinü 
aqua 






Res q ptinet ad eoe/lina 
caldcronus chascan chaxan 
concha teste tegana2 
cazia caugir tiartic comic 
eoe Icari us malaga chasuc 
pigliata dee3 comlat (? c)4 
paella taoua )Taglaou5 
mortale liaoua touguc 
jiistum gaouà cheli 
biadale sapa caxan ayac ul oco 
se utella oasa canac" 
catena xingil xingil 
tianus7 taoua0 chaurcina 
sec u ris taouar balta 
fogorarius (sic !) boghoric boghoric 
1
 A p u d D i GANGE « m a n u t e r g i u m » . 
2
 Osm. tekne, bosn. tek'ne. Kl.AL'R. falso leganti edidit. 
J J o O «va s coquinarium», «olla.» 
4
 Gag. J U U , kaz. ciilmak 
3 Cf. ,-ag. c Ü b . 13r.AU glossam dissimilem cattali adduxit. 
h
 Cf. bung, csanak. 
7
 Apud Dl' CANGE «tyna» vel «tina». i. d. vas grande ligneum. 
8
 NjU> S. Sjb vas latum Vl'I.I.ERS docente lagano ex ovis frictis parando 
et piscibus frigendis et pani coquendo. Ad respondentem glossam cum. cf. ver-















Victualia q nascunt Noia arbor et fruc(. . . .) 
arbor 
radix 
















psicum de T (sic !) 












































 Fonasse gJidcy assus, tostus. frictus. 
1
 Osm. ^ m j J ò . 
3 Scriptor loco japrac vitiose yabuldrac scripsit. 
4
 Hung, köríve fkörtvély). 
' B L A C glossas fenduc et Tatlauc rum kaz. «JLÀI et contulit. 
I 2 Ő 
mismis mismis mismis 
ficus ingir ingir 
uua angur xuxun1 (sic !) 
zebibum maius2 churu xuxum3 (sic 
castanea sabaluid4 (sic !) castana 
datillum ceasp gliorma 
amindula badan (sic !) badam 
cocomarum chear chear 
papauarum 
cetronum nainc5 nainé 
limomi6 (sic!) limon limon 
arangium nouma7 nouma 
festechum festuc pistac 
melonum gharbusa coun8 
Noia erbar 
ruta sadaf sadaf 
menta nana ' gischié 
saluia salg salg 
spinai inm9 spanac yspanac 
petroscmulurn mandan mangdan 
latucha tarta marul 
portulacha 
1
 Mendose scriptum pro juxun, cag. p j y • 
2
 ySyX «uvae passae». 
3 Mendose scriptum pro juxun. 
4
 I. e. JsyjLv^Xà forma decurtata pro JcyL sLw «glans regia i. e. 
stanea». 
5 ^jopLi «malum aurantium.» 
6
 Apud Du C A N G E «limones». 
7
 Cf. arab. À+xj, in forma persica oa+jlì «bonae res», «cibi delicatiores». 
8
 Osm. ^jjki. 































































 B L A U r e c t e c o n j e c i t , samuc m e n d o s e p r o damgur s c r i p t u m e s s e , vid. ^ÀdLk 
in g l o s s a r i o prof . V À M B È R Y . 
2
 Cag. j j b l i , hung, kabak vel kobak, bosn. et kaz. kabak. 
3 Uti KLAPK. recte admonuit, i. q. osm. jtXNjO*. 
4
 Hanc glosserò B L A U optime cum cag. contulit. Scriptor loco sojgan 
mendose sorgan scripsit. 




p. saluaticus kuc y chegi cheyc tongus 
trova kuc y mava tisi tugux 
bos gaos' sala ogus ul seger 
vacha maya gou ynac 
vitellus gaos sala buxau 
ouis tisi coy 
monton choc gozchar 
craston guspond choy 
agnus bara coxi 
becus taka ezchi2 
capra maya beus tisi ezchi 
capretus ogolach3 
canis sec sag itt 
gata gurba mazi tisi 
gatus gurbanar mazi 
alofans fil pil 
gamellus ustur toua 
gemella (sic !) 
dracon aysdahan saxagan4 
uncia saxagan yrs yrs3 
ursus chers ayu 
simia mavmon maymun 
lupus i?urg boru 
lepus targos6 coyan 
g. spucius cara cuxan (sic !) cara cuxan 
g. mavmon abursina 
bufarus gaumis susager 
talpa coram (sic!) cheoxis opea 
1
 S finale ex sequenti vocabulo in praecedens irrepsit. 
2
 Cag. ^^Xlsgjt. 
3
 Cag. oglak idem, hung, kccskeol/ó. 
4





 Mondose scriptum pro jpySyb*.. 
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ratus mus sicchan 
daynet 
capriolus 
ceruus gao coy 
torus gao sala boga 
Xoia vermin. 
vermis clierm CUlt 
serpens mar saxagan 
bixia mar gillan 
m u se a magas cibili 
sexcupes sibis bit 
pulices chaye buri a 
cinzare suru cibin 
cimices candala 
Xoia volueru. 
volucres murg cipcic1 
agla (sic !) kegas (sic !) characlius 
falchon (sic !) balaban balaban2 
astor carciga carciga3 
sparuerius bas cheegey 
terzororius cura cui a 
mismerllus caltar sai" 
voltor (sic !) c altur sar 
grua torna turna4 
cuictora liaygis yabalac 
1
 Cf. kaz. cìpcìk. 
Pers. ^ b i b , quod voc. KLAPR. perperam turcicae originis dicit. 
3 Uti cl. B L A U recte conjecit, mendose pro care iga scriptum, cf. éag. karcuga. 
1
 Osm. turna. fag. torna, hung. daru. 
cODEX CUMANICUS 9 
perdix taoc dura òil 
ocha bet eh ax 
galina murg tauc 
galum (sic !) gho°x (sic !) ghor°x1 
pulastrum2 ferugia balazuc 
pielfalchus songur songur 
paon taos taus 
faxan soulun3 
colunbus (sic !) fastar ul cautu4 segeréic 
rosignolus bulbul bulbul 
papagaxius torak tútech6 totu 
cardarina saka 
paser korgui7 









ul boday frum9 
bugday ul asli 
arpa 
tuturgan ul bri(. . ) 
t > 
1 p e r s
- l t ^ -
- Apud I)U CANOE «pullastra». 
3 Alia manus annotavit. Cf. osm. 
4
 Vel cautu eadem alia manus scripsit. Glossa praecedens fastar mendose 
G —* 
pro íUikLi (arab. ocss l i , graece (fázza vel (fáaaa) scripta est. 
5
 Cf. ojsm. f^^-^sua, secundum HlXDOGLl." «sansonet», «etourneau». 
" Tu tech (i. q. AÜűLjJö, ^JffjJfl) tertia manus adscripsit; pers. \iyi s. 
«psittacus. » 
7




 Mendose scriptum pro „ c U T triticum». 
9 Tertia manus supra voc. bugday formam kaz. bodaj et supra asti glossam 
lat. frum id est «frumentum* annotavit. 
.
 10
 Ultimae hujus glossae litterae ng, propter laesuram marginis legi nequeunt. 
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pistun gauata tuuj ili tu coctu dri 
ciceri noghuc noghuc 
lenticula marini mac maruimac 
erbegia bunu brizac 
farina aut (sic !) yn 
brenum subusta chebac 
segara ous ous 
lac dulce sir sut 
lac acer mast yugurt 
caxeum panir 





fenum alaf bizan 
milium gauars4 tari 
speuta SUllill SUllill 
granum coptaluc coptaluc " 
macegü 
ich 
d dus ps (ns) hereditalis tue fac alias7 
' «Coctu dri» tertia manus annotavit («coctum» duri, cf. cag. tarig, osm. duri, 
hung. dara). 
2
 id quod j «adeps», tutcice pLs. 
Cf. kaz. petti a proprie «desectum», «foenum desectum», , «secare», 
cf. etiam bosn. bienni «messis». 
4
 form arab. vocis pers. ^juyFS «milium». 
5 Cag. y - y kaz. so lo. 
6
 Cf verbum kaz. kuptar — . 
7 I. e. «Deus dominus participes nos hereditatis tue fac alias » Cum 
hac dictione prima codicis pars, quam solum KLAPR. edidit. super pag. Ì io terminatur. 
I l l Seskenirmen1 ich irschracke — elgenirmen 
seskendim ich erschrak — elgendim 
seni seskendirrimen ich irschrecke dich elgendirrimen 
ani seskendirdim ich erschrekte yn 
tölec bergil gratis da 
cirmaluptur2 virworren. jazluptur 
entworren. jazarmen ich entwerre 
cirmarmen ich virwerre «inde tzwirn 
cirmadim ich virwar want 
. ciimamaga virwerren windin 
corpa eyn lampuel 
cachna1 eyn smoce 
kirchma eyn geschorn schafuel 
eriklagan teri eyn gegerwit ladir 
talischirmen uruschirmen kirlischirmen litigo 
men saha assow etizerim facio vobis adiutoriu 
aianirmen ich schone 
ayandim ich schonte 
aiagil schone 
tissisluhlarmen ich stochere di czene 
issirrimen ich schöre das vuii 
issirdim ich schorte 
' Pag. i n codicis cum seskenirmen incipit et rum glossa germ, hnì termi-
natur. Hanc paginam. uti mihi videtur. tertia manus scripsit. 
3
 Cf. kaz. c'ir ma-, 
3 Fortasse osm. U b . 
33 
iumarmen icli plince 
iumdum ich plinczte 
jiti bizac eyn scharf messier 
satov etermen ich kouflage 
jöp jöp ulu bolur is wirt y lengir v grossir 
sokuydirmen ich plostere 
izin eyn spor 
kous hol 
[Codicis 112 pagina duos textus ifa/ieos. quorum unum scrip- 112 
tor supra alt e rum scripsit, complect itur. lex tus inferior a cu 
cxpunctus, isquc quasi illcgibilis, vigiliti lincis constare vide tur, 
superior vero calamo exaratus cxceptis fribus tantum lincis itidem 
vtx legi potest. Character duorum tcxtuum, praccipuc calamo scripti 
mamim exercitatam monstrat, isquc magnani cum Petrarchae 
manuscriptis autographis similitudincm prac se. pert. In tertia 
textus calamo exarati linea hacc tantum vocabula distincte legi 
possunt. ] 
del dolce loco ove lo 
[in sequentibus vero lincis, nipote in quarta] 
un arme . . . . 
[in quinta] 
se li ochi. sera 1 amorosa vista p chi sospendeo 
[in sexta] da ancor la morte . . . segno amor chi de tal sorte 
pmetesse daitarme 
[in septirna\ passe . . . passo. 
[Postea duac sequuntur lincac, quorum textus jacillhne legi 
potest, utpotc\ 
No fo jojossa si may la mia vita nel cospetto de li ochi 
spiando mia casa dogliosa 
Tenor tritim linearum sequentium oli causati! uoiinullortim 
vocabulorum illegibilium intellcctu carct\ 
p questa pora più no  
le quali me serano più  
n questo 
'.14 
[Ad calcein huj us pagi noe alia manus hanc benedictionem 
missaticam adjecit\ 
Dnü vobiscum et cum spiritu tuo 
113 It uradir' d' hunt billit catiis latrai 
it ugraiadir* d' hunt grucet 
coy mangreydir ovis balat 
syr3 mungreydir pecora clamant 
yilki kyzineydir di phert di wyerten 
taoh cacharadir gallus cantai 
bori uluydir lupus clamai 
kysi inckaydir4 d'menche brehtit 
corleydir snarkit itlandim ich bin verlorn 
corlarmcn ich snarke jiti scharf. unamas. stump 
corladim ich snarkte say ri braysplabar 
batirmagil3 neh celare bus odim. buyz. yz 
cochrach eyn gesprink 
kuiu eyn burn 
sudari6 gichildim ich vii zurucke 
ucamda7 iatirmen ich lege uf dem rucke 
tőben tuschte he vii zurucke 
yt urdi. men tuydim. der hunt bal ich want is gewar 
bis koygasip iatlik w logé hi eyn andir 
alar aiagesip iattiler. s logé mit de vuse zu sanine 
solita eyn wurst 
urdim da iazdim. ich sluk unde miste 
emganip terlep kinalip 
1
 Pag. 113 codicis cum it uradir incipit. Pag. 113 — 116 secunda manus scripsit. 
2
 Cf. turcicum or. ukramak. 
3 Contract urn ex forma sigir. 
4
 Cf. turcicum or. inckirmek «piangere». In sermone manguico inccmbi «ridere» 
significai. 
5 Kaz. bat ir-. 
6
 Cf. turcicum or. safari «costa» 
7
 Cf. turcicum or. uca 1, dorsum z, rtfugium. 
1.35 
andan tamagin beslagil kazan bogday sazarsen aar kovra biter 
alabota tigenek dage rata kukel biter ' 
kargadi viruluhte 
karedim scmuí (? schouwete) 
esermen ich rudere adir ich 
estim ich rudirte 
eskik eyn ruder 
)rtuk eyn santkorn 
1
 Hicce textus fortasse ita scribendus et legendus est : 
emgenip terlep kínalip andan tamaging beslegil ; kaCan bogdai sacarsen aar 
kora büter, alabota tigànàk dage (a)rada köngül büter. 
id est : 
«laborans, sudans, affligens te ipsum, postea guttur tuum ale ; 
quum fruges seminaretis, inter eas dumus, carduus et spinae (inter eas) cres-
cent». Annoto, aar pro angar, fa)rada pro arasinda scriptum esse. Kara est kaza-
nicum kara, hungaricum koré; alabota (ata-bota «pianta rubra») cum kazanico 
alabota, hungarioo tahoda convenit. Vocem rata alia manus fortasse aar explicandi 
causa adseripsit. 
2
 Cf. kazanicum carnati «piger». 
? Cf. kazanicum jokocan «.somnolentu?.» 
4
 Cf. turcicum or. kecikmek «morari», hungaricum késni idem. Ezic quoque a 
kecik derivandum est. 
5 «Ris» germanicum — riseti «juncus» et dictionis mane kakak (cf. ma//ma k 
(? tat) ov smak. ygisi odor 
(? me)n bolsamen si essem 
iöp kuèlu bolur is wirt hy leng 
(?töre) lih eyn sete 
(? sokuydir) men ich plostere 
(? sokuydir)dim ich plostirte 




crvvris" vel tirak' 
keriklirmen ich reyzse mich 
kekirdi ich röypczte 
jötkurdim ich huste 
cuckvrdim ich nizte 
kakirdim ich rostirte 
singirmen ich snuycze 
esvermen ich gevcze 
arcilarmen ich sche)*de 
kavosin di vadirkeil 
01 ken eyn lane seyl 
toragi eyn turm 
kun tuvmeesden brü o 
engse der nakke 
taraga eyn grave 
öbuga4 awe 
ögurdi3 kreysch 
jurimen ich knaoe 
jurdim ich knat 
jalangaèlarmen" ich enplüs(e) 
jalangacladim ich en plöstc 
kaia eyn velz 




cuoi men ich knöte 
codini ich knötte 
ularmen3 ich knuppe 
uladim ich knuppte 
öcessirmen ich vette vi 
ocesstim 
congranirmen ich murmere 
okzav kun egestern 
isaiagana edüs 
kasarcka hovs rekke 
«tingere») secunda pars cum hungarico káka eadem est. Cutn furie kazanicum jor-
gan «matta» etc. comparandum est. 
1
 Opinor crvrris separate crvv ris, id est kuru ris scribendum esse, cf. ka-
zanicum kura. Krviic = kurulik. 
2
 Cf. turcicum or. tirim. 
3 «Kiin tuvmi'sdan beri» «a solis ortu». 
4
 Cf. cag. Uj! «licu de campement» apud PA V E T de C O U R T . 
3
 Cag. , £ 3 , 
•> U y/ J 
6
 Cag. jaìangaìinak 
7
 Cf. osm. 
Cag. J ^ y , cf. etiam osm. g i t A t y et «junetus». 
f i i o t i i b e n g i s i d a s i l l . r u n d e r s t e 
kula ogar glüch 
engermen vi engiptir men ich 
s a r i n i k a 
unarmen ich gehorche 
unadim ich gehorchtc 
sarhit' suptluum 
asigirmen ich iyle 
asigirmen (sic!) ich iylte 
asicmen ich iyle nicht 
asicmamagil nicht iyle 
aslak " desertü vel tuz3  
jarsöv vonartic 
böygde mieli 
eiigdim ich boyte mudi 
lis jariler iz spalte sich 
hi kovsoi wart gancz 
)uv di jait 
hualamen vl huarmen jage 
hualadim vl hudim iaite 
sadder4, etiopes oynas sis 
M 
botang5 vi coliige sellate 
ala ala gehalbir (? et) 
alaca6 gestiift 
bir suruc7 eyn lierr 
cov eyn golademe 
covlamnang gis ladenne ( . . . . ) 
aning ucu surudir zin 
tumak stüp 
iiienim knsenganim taman etkil menili8  
tiliarmen tikadim (ri 
bassarmen taptarmen ich drucke 
undemen ich melde 
jala iabadir-
1
 1. e. arab ÌùjLw «residuum», «superfluum.» 
Cf. turcicum or. «festinare», — ^ X i y i l «festinatio.» 
Cag. \y> «planities», osm. , ujg. /iiz, fiiz, tùs «planities», «profun-
dit.iv., vid. VÁMRKRY «a töriik-talár nyelvek etym. szótára» pag. 195. 
4
 Cf. arab. Suttá ti un «Aethiopes». 
1
 Cf mong. /xifcmg «nebula», manguieum bu/u «obscurum». 
6
 Cag. AsaJI et 
7
 Cag. cerig et sáriik. 
3
 « Meum desiderium completam fac meum». 
9 1. q. kai. ja/a jabmak «calumniare.» 
3 8 
I rcspondentcs glossae germanica e 
propter lacsioncm marginis legi 






tolima 1  
jarguze 
115 jargu jararmen4 ich ridite 
em5 ucun jermen ppt medicinám comedo 
emlarmen medico 
bucűluc cocrme'' ill ant icermen ego iuro 
korgasindan tontarma eyii spange vo bliye 
Sohranirmen7 ich eruyre tuguromen ich dree 
austirmaga den munt rorn 
jocberimen ich stose 
jerouildi dy erde sank under 
sav das vistli gain 
tosak eyn vilczbctte 
kin eyn sclieide 
izim das futir 
syngermena döwen 
jalarmen ich lecke 
ottac eyn werdir 
kistarmen ich oinge10 
kisarmen ich drucke 





turna di snuppe 
oikac buste 
tuiana im schimpe" 
cuci zéste11 
1
 l'urtasse tc^y* «velo.x». 
2
 Cag. iL>»*»/ vel 
I "7 . M 3 Cag. U x ^ j . 
4
 Pag. 11s Codicis cum jargu jararnun incipit. 
5
 Cag. J «medicamcntum». 
«gcmiscere». Bucu/uc fortasSe formulas dicendi ad artem ma-
gicam pertinentes signiticat, cf. cag. ^fiy-? «magia». 
7
 t a g . 
8
 I. e. jer oui/di, cf. verbum cag. 
9
 j t L<k . «digerere cibum», germ, ver dauci!. 
,0
 I. e. ich dringe. 
" Fortasse z f u j ernste, cf. etiam dictionem praecedentem ini schimpe. 
39 
atov' e}'ii gros . were]ir 
vurcik2 eyn grillo 
ilermen3 ich henge 
tengri korgusmesi4 das 
i gebe got nich 






















seng ey colle 
isz ey brant 
uckun ey vűke 





[ I S 
balticak d' ham 









coganak d cllioge 
tausti pfecit 
tuusti 






















lenda men turrumen 
1
 Cf. kazanicum atau «insula». 
• (ìlossae germanicae littera initialis g esse videtur, eyn vero per lapsum calami 
pro eyn e scriptum est. Quod ad vocabulum vurcik, cf. hungaricum prücsök «cicada». 
3 Cf. turcicum or. iimek, /igeinek. 
•> «Tengri kergusmosi» proprie «per timorem dei» significai. 
« l iiuhusiarasnadi» vitiose pro it'ìuhiisì arnsìniia scriptum est. 
Cf. turcicum or. /uras, turcicum occ. jai'as. 
7
 Cf. osmanicum serin «frigidulus, a, um». 
8
 Cf. kemirmek osmanicum «rodere». 
9 Cf. uiguricum kuvar-, kazanicum kuar- «pallescere». 
Portasse turcicum or. kiisa/i «lignum, cum quo ignis struitur», «rutabulum». 
11.344 





OIJUC eyn burusteyn 
itiigaldi gineszin 
jerin obir ey(.)r 
alton cur balteus 
suluc eyn agele 
agai iapparlai men icli 




116 jirtikling mac ' 
jirting 
tuluni cvnczp 
saltern elbeti 1 
iecek bolganda sen boy unga imitmaga' 
cungarnien mando 
tungng . . ir madatum 
seni engsalermen ego colatizo te 
engsaladim 
igarlik invidia 
agai iliptir das holz ist gelogen 
kingir 
/ > c r u m 
x 
sizuk su lutir wassir 
alganim halalim kossidim 
ussahii detractor 
ossali d'cto 
es vini 1111 ft 
\.ld eaUem hujus pagi mie possessor quidam codicis papagal-
litm dcliucai'it\. 
1
 l'ag. ì io Codicis cum vocabulo jirtiMiug incipit. Monosillabo inai rectius 
in,li ) scriptor fortasse ad vocabuluni i'irtnnic «fissura terne» alluder. 
portasse tìiìiim kiingzeb «minurizans», cf. turcicum or. kiingriimak ••minu-
rizare». 
3 Cf. turcicum occ. e Un. ite. 
* «Sen boyunga jutmaga», «gutturi tuo deglutire». 
5
 Cf. cag. ci «intellectus», «ingenium, eslik »ingeniosus«, «prudens», osm. us, 
bung, ész «mens», ingenium». 
14 ' 
[Pag. / /7 codicis cum quodam textil latino incipit, qucm solum 
calami probandi causa adscript uni esse opinar. Infra hunc textum 
vix legibilem fragmentum cujusdam poeseos Petrarchae autogra-
phuni legi potest. Ecce fragmentum) 
None al mio parer che impera porte 
de la sayta dam'e si pieno larcho 
Come costey p cui vare ho 
Ognor sospirando o piano o forte 
mitte Amen 
\Haec duo vocabulo et textum sequentem alia manus characterc 
nitido conscripsit\ 
bilga cetik kyziler menim sösim esittingler eki iolne ay-
ringler iarle miskin kvsiler iacsi bitik bilmesler talaschman sösin 
esittingler ianirler öltik tamucka tuscherler iecning tusacne cil-
nirler anda ylap assou ioch. nece cagirsa csitmach ioch ioch 
jaramas abhominabile 
fidelis inamli vi jaramsak 
bogeymac ' obedientia 
mac etkil dage kaytargil' 
vouca redde 
jobap vix 
trinitas uclik birlikna 
islagil odora 
1
 I. e. «Alte cincti homines nudile serinonem mtum, inter duas vias eligete. 
Miseri et pauperus homines, qui bonas btteras nescitis. audite concionatoris verha ! 
Falsi in doclrina incident in internum, insidila laqueuntur. illic medcla non est. utut 
clamarent, exauditio non est. nunquam erit salvatio» In lingva kaz. 'oil baulangan 
«alte cinctum, strenuum» signitìcat ; li. 1. pro batìk, cet/k scriptum reperitur. Siglum 
abbr. super ianirler litt. g supplet. ci. ture. /angilmak «falli». Ylap •=. cag. olab. 
2
 Cf. mongolicum amarak «amicus», manguicum amurangga «amans.. fìa-
girsak in dialectis cagataicis intestina, hoc loco fonasse mtimum significai. 
3 Scriptor «meni srribere vnluit. 
4
 «Certus sum» vid. pag. 141 codicis. et mong magad 
'- Forma bogeymac ex bojun kojmak contrada videtur. 
6
 I. e. «invoca et redde gratias age «. vid. interpretationem latinam «vouca 
redde». 
hergis dage kuttilmak ioch1 
sincladim consideravi 
amrak2 delectator vi bavrsak 
menim jargumde in iuridicó e 5 
magat certus sü4  
defectus eksiklic 
kucengil 





karech éahta in necessitate 
temtatur (sic!) sinalir 
ng suk 





men tengrining isine 
osai boldim3 
menim halal hatumim dir 4  
eger tuz toprac cuyasden ni(.)-
inc tyrla yarik bolsedi haning 
tengrining iarchlikine core ka-
rangi dir5 
atalih der stif vat 
tizinggis cokunggis6 
[Pagina 1/8 codicis cum quibusdam vocibus dictionibusque 
latinis incipitj quae vix legi possimi, postea haec quator vocabula 
cumanica conscripta reperiuntur: 
1
 Cf. cag. kolmak «veniam petere». 
- Fortasse ungsmna vitiose pro uksak ma (manga) scriptum est («mihi 
similis»), 
3
 I. e. «coram Deo execrabilis factus sum». 
4
 «Legális uxor mea». 
5
 I. e. eger tuz toprak kujasdan ni Tee) ingi túrta f
 = torta v. tör là) jar'ik 
bolsadì ham'ing tengrining jarik/ikini bòre kara agi dir » pluvis a sole ad similitu-
dinem gemmae illuminatus respectu lucis Dei tenebrosus dici potest». 
6
 «Submittite genua et inclinate». 
7
 Cf. uiguricum erik v. erk «vis», — hung, erri idem, — mong. ere kiimiin 
«heros». V finale glossae eruv aeque atque in multis vocabulis secundae codicis partis 
per characterem \r denotatum est ; nos loco hujus litterae consvetam soni v formam 
scripsimus. 
8
 Cf. cag. corga, secundum interpretationem PAVET de COURT, «vase dont 
les parois sont plus larges que l'ouverture, et dans le quel on prepare le lait aigre, 
appelé en persan. «^wLe. » 
9 Kaz. caman, germanice triige «piger». 
IO





I- t i 
j Pag. ι ic). Codicis quaedam aenigmata deformi charactere 
scripta reperiuntur. Huj us generis aenigmata Turcae gum balda r 
„nodi" nuncupant (kaz. jomaklar/ j . 
[i,J tap tap ' tamyzik tamadirgan tamizik kolagaceb koje-
dirgan tamyzik. ol kobelek. 
[2,] biti biti bittidim bes agacka bitidim konesim juurdim 
b(?ek)j(n) beki cirmadim. ol kinadir. 
[3.] kara kara kula xuvsaptur.3 ol iglikdir. 
[4,] jtip jtip jrgalmas icindagi cayhalmas. ol uru. 
[5,] s(y)leysin jagi silkip bolmas sirmà tonfi4 bngup5 b(..)-
mus. 6 ol ju(?murtka) . 
[6,] akkoy7 mania8 avzu job. ol jumurtka. 
[7,] alang bulan9 buv'° turur ayri agacdan jav tamar kulan 
alang tuv" curur kuv'" agacdan jav tamar kit altundan elei 
keliyrir komis b i rg i tan" keliyr ay altundan elèi keliyr altun 
birgit(?an) butu butu uzfi butundan arek ol uzG keliyr. ol 
u(?zum). 
[8,] apac ' 4 cd i ' s jabovli altun basii èohmarli. 
1
 G e m i n a t i o monosyllabi s o n u m q u o n d a m naturae imitans in aenigmatis tur-
cicis s a e p e occurrit, ita e. g. in lnu a o n i g m a t e kazanico, q u o d a p u d Β.ΛΙ,ΙΜ legi 
potest : ak kacngbm nak-nak ita, kulak/mi in k-iak itti. — Ί'α/ki. 
- K a z . kiihek « s p u m a » , in dialetto Sieulorutn Transvlvaniae : hnpnlyag. 
i Portasse f a g . kopsn nitik. 
4
 '· "· c M 1 - 9 ^ · 
5 G a g . «courber, plii r · a p u d P . w i 1 d o C ' J U K 1. 
6 M e n d o s e scriptum pro ho/nms. 
7 I. e. ^ijl ^Jjl «tentorium n o v a e nuplae». 
s
 In dialccto q u a d a t n lure. VÁMItlíKY docente i. q. osin. ^ g j T « ac », « a d simi-
litudinein». 
ol turna dur. 
«se repente extollens». 
G a g . liljj «sylva» a p u d Pavki d e Conti ' . 
" 'iki^M et. kirgizieum ^ I a A L s . 
12
 Kaz. kiib «multus». 
'3 K a z . bìrgi «tuba». 
I. e. ^jjl sjl «albus». 
15
 Foitasse ^u.i&òyS' a b b r e v i a t u m . 
IO 
4 4 
[g,] senda menda job sengir tavda joh utlu tasda joh 
Kipcahda joh. ol kussut dir. 
[io,] kockar muzi kojurmak" kojurmakdan kojur(ir) tege 
muzi tiyrmak tiyrmakdan tiyrmak ite (..) uzun agaci basinda 
urgunl atli kus olturur. iani atma xr kerek muzi tengru kerek. 
ol tu(? r)ke. 
[il ,] uzun agac basinda ulu bitis bitidim. kesan(?u). 
[12,] ovlu kelgay dep keji turu(?r) ahca kayda kislamis 
kan jerda sahladi. ol ka(. . bile balik. 
[13,] kislamis kani necik juhmamis3 hap4 ortada kislamis. 
ol kani jav dir. 
[14,] bes basii elei keliyr. ol etikda5 bes harmak6 b(?ar..) 
tav ustlda talasman tayagibar7 beg bac ma 8 araba sak tas 
araba sak. tulkusigi tupi9 (?k)ov ierkoiIO (?-b)osdi meni ka-
rümte tusti. ol tove. 
[15,] ac. ol keregidir. 
[16,] siyrsirti koy kogaci" ol 
[17,] kecak ut(a)hi kegéde semirrir. ol huun. 
' Cf. OSm. djtyìyfS'. 
Fortasse cag. 
3 Cf . c a g . j U y ? . 
4
 C a g . jLs . 
5 C a g . (JÌUcjI «Hanc d ' u n e m o n t a g n e » , « e x t r e m i t é s d ' u n e p l a i n e » a p u d P . W ' E T 
d e C O U R T . 
6
 Ct. éag. «enlever», «ravir» apud PAVKl de Col RI . ; kannak 
instrumentum qttoddam rapiendi et sensti improprio flirtasse ipsum brachium signi-
ficai. — Cf. etiam osm. barami e lingva arab. deprointum, hung, haramia. 
7 I e. ta/asman tajagi bar «praednnis baculus est», ef. éag. talamak, talas-
mak ; taiasinan i. q. kaz. ta/auci. 
8
 I. e. bak manza «attende mihi». 
9 I. e. etc. yspi jpj^McpsCyi, cf. particulain uiguricam sìk, sik «ad simili-
tudinein», vid. V V M I Ì É R Y «uigurisehe Sprachmonumente». pag. 255. 
10
 Cf. éag. ykd. «subtcr terram». 
" In hoc aenigmate alliterationem notamus, quae in huius generis aenigmatis 
saepe occurrit, ita e. g. apud R vni.ot t : Ka.'tir kuifur kara f'orgn tastab-nttur. 
fCóbk'nn ai! (Tom. Í. pag. 230). 
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[ 18, ] kuce b\quaedam literac ob ,laceratimi folium legi ncquc-
unt\ irir kara ulah erte kellir kara ulah juregina tuc(..) 
\Pag. 120 Codicis] 
[19,] (? . .) uc(. . ,)u' kis kislar. bucujay2 jaylar.3 ol sirih. 
J 20,1 olturgani oba jer4 baskani bagir-camek.5 ol uzegi.6 
121,1 capcacik ustüda capcacik. 
[22,] jazda jangi keli8 jagunadir. 
[23,] jazda javli tokmak jatir. 
[24,] jazda javli hays'2 jatir. 
[25,] icer jer jnina13 kirer. 
[26,] salp kesim'4 sansis ohü.'5 ol kokbile juldus dir. 
[27,] burüsis16 buz17 teser.'8 ol koy'9 bogu.20 
ol hamis dir7 
ol hamisdasi10 dir. 
ol kirpi " dir. 
ol ylan dir. 
ol bicak dir. 
1
 Fortasse cag. bucuk «dimidium». 
2
 Mendose pro bucujay scriptum, cf. cag. «dimidia pars», «dimi, 
dium». 
3 Cag. ^vLeiLsb, «aestatem degerc». 
4 I. C.^JU LJJL, cf. cag. b j ! «lieu decampement» etc. apud PAVEI" de C O U R T . 
3 , v b U yjAji, cf. etiam cum. canak in glossario. 
6
 Cag. «XikJ «stapedes». 
7 C a g . (ji-iwcb' «roscau» a p u d PAVET de COURT, 
s 1. e. kelir. 
9 Cf. cag. J b j y l s . 
10
 Mendose scriptum pro hamis duchi. 
» Cum. chirpich «palpebrae», vide in glossario. 
>* Osm. MMjb*. 
>3 Cf. fag. (^Jt. 
V 
>4 «Ad similitudinem praedae dispersae» cf arab. ^ X m j «res rapta», cf. etiam 
denominationem ture, ^miyk.) ^LcLo «laeteus orbis». 
'5 I .e. ( j l c j j j l . 
16
 «Sine tubere». 
•7 yjì «caeruleus». 
18 «Conchilia intexit», cf. cag. JLovó-, o u à a j . 
•9 Azerbajganicum q. lófs, vid. apud VÁMBÉRY «óagataischc Sprach-
studien» pag. 333. 
20 L e
" 
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[28,] onglu solulu ' ayrga otus turné2 oneydim1. ol kujas ay 
jul(. . . ) 4 
[29,] altü ayrga tura tuser al torha jayli5 tuser. — — 
[30,] ox otemis otemis jiy kolda6 kisla. ol bej klülagá7 d'. 
[31,] ( )mis. ol it dir. 
[32,] avzü artina sohupupur.8 
[33,] tuma tudim tucgaga9 saldi. ol us dir. 
[34,] kasart kice ka tamis kara10 ulusga jaylime. 
ol ot dir. 
[35,] kasart kice sarc. altü a. 
[36,] uzü uzü" sirgalak " ucuna deyri sirgalak kizgakisga 
sirgalak krT ina'4 deyri sirgalak. ol bicék bile bila.15 
[37,] bu bardi izi16 job. ol kema'7 dir. 
[38,] t a p p a r t e l a kar p. "9 ol esik dir. 
« Cf. J^wXsl . 
2
 cAV 
3 Cf. osm. (^Jj^jjl. 
4 I . e . jutdoz, fag. jnìduz. 
s I. e. ^ - U ' o J l . 
6
 I j J y i ' £ A J , cf. c a g . Ì A J «préparé, d ispose» a p u d PAVEI de COURT. 
7 Cf. cag. , «servire». 
8 J^jl t'iyMi «morder 
9 Nota allitterationem, quae uli jam observavimus, in aenigmatis turcicis 
saepenumero occurrit. In dialecto kazanica loco tiunia et tunm dici potest. 
>° In hoc quoque acnigmate, allitterationem notamus. Kasart i. q. arab 
ÍjmN, cf. osm. sdjmS. 
11
 Uzun uzun, i. e. gjjJjf «longus». 
12
 Cf. cag. ^yLìjJwui «spatium lubricum». 
>3 kLmKì «brevis». 
•4 Fortasse kìr'ig'ina, cf. cag. (J^j^aS «extemitas rei». 
•5 I. d. j^Uaj «pierre à aiguiser» apud P a v e t de C o u r t . 
16
 Cag. j j l «vestigium». 
•7 Osm. lag. K+tS. 
18 Fortasse pers. s_>Lj' «patientia». 
S o -
'9 Fortasse arab. ^ 3 ^ «angor». 
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[39,] abzü acsa (?)1 öpkani2 korunir. 
ol esik aésa ot korüga dir. 
[40,] ol savri3 jacigi altitovram 4 askine.5 ol hoz. 
[41,] seng seng ayri basTda segiz koyan inibar se ani tap-
masang. senek iyn ylagil avlung bile tapmasang ayvruv iym 
tengridan tusgen tokmacik dort ayakli ylagil. ol kegmié d'. 
[42,] maymacik.6 ol kirpi.7 
ol kis kata8 kilagadir9. 
ol ak (. . .). 
ol tutgan kisidir bugovli10. 
[43,] buganakli" cart'2 tegc buga tögus kislamis. 
buy sohrangan dir'3. 
[44,] bugasi'4 kurlamis'5. 
[45,] kufine'7 kara figlamis. 
ol ena (..) l6 ylagan dir. 
ol eba18 si (. .). 
1
 «Os suura si aperit». 
2
 Cag. Uó. l «animositas». 
3 Cf. òag. i^SjéL*, «pellis». 
4 i . e . alti torra ni. 
5 Cag. Xxéjl «paucus». Significatio hujus aenigmatis mihi sequens videtur : 
«sub sacculo pelliceo paucus nucleus i. e. nux». 
6




 Portasse «in brevi.» 
9 Kililgandir «factum est». 
^ U v J yi> y y d ^jyJuZs J J tutgan mendose pro tutgun scriptum 
esse videtur. 
11
 Mendose scriptum pro biigàmdk/i, cf. cag. bogiimnak, «mugire». 
Cf. cag. ^l». «bruit», «son» apud Pavki de COURT. 
'3 «J. 
•4 Cag. ISy «torsio». 
•5 Cf. kaz. kuria- «vituperare». 
16
 Fortasse éag. inickà «gracilis». 
17
 Fortasse —.y «migratio». 
18




\syllabae si (. .), sete ob causavi atramenti diluti vix legi 
possimi] 
[46,] setelar setele tubu burkitdar3 jogartin kelgan3 nekuk 
jolabar.4 kyk desirlar5 jocasincu6 su ucü(.) 
[47] tama7 kellir desirler kuvruhu ucu su ycG. 
[48] tama kellir desirlar. ol kezergédir8. 
[49] beltirdagi9 hes'°. ol jit kelgadir". 
[50] huvluk kesikile kulni \quaedam vocabula ob paginam 
laceratam desideranturJ amis sora 
degi sart12 aygir savlavlati kisnaymis. ol kazar.13 
\liia pars aenigmatuni cliaraetcrc deformi ah/uc atra mento 
diluti eoloris conscripta est, coque lectori multas ct graves offer! 
difpeultates, in qui bus sttpcrandis, nos minime latet, haudqua-
quam onitic tulisse punctual ; „dies diem docci", portasse alios 
codice inspeeto liane quoque aenigmatuni partem melius dilucido 
bunt. I'extus aenigmatuni pag. 120 codicis, a nobis numeris 20 — 
27 designatus cetero omni jam proptcrea distinetius legi potest. 
1
 Cf. kaz. cit « margin. « tat us » ; eki sete «duo latéra ejus». 
2
 Mendose scriptum pro burkitdir, cf. cag. «aquila». 
3
 i j j p p y . 
4 ^jMjdjj «itasjA/ó, cag. j ^ U j j «animai feroce, plus grand que le lion et 
de la mème couleur» apud P A V K T de C O U R I . 
í wi ll) «inccndium nominant», vid. apud P A V E ! de COURT. suli 
voce 
6
 Portasse ^XXÁ-'I 
7 Lob 
«gutta». 8
 Kezergendir «rubrum», «inflammatum», cf. fag. «infiammare», y s 
•ignis». 
9 Cf. kaz. beldert-. 
>° Mendose scriptum pro kese. 
" Mendose scriptum pro oijittàn kelgàndir, kazanice . lit tán ki/gán «àdveiu». 
12
 Cf. uiguricum sart «mercator». 
'3 Portasse mendose scriptum pro baza; dir. 
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quia margines laceralac non sunt In acnigmatc num. iS desi-
gnato quaedam littcrac, itti loco suo observavimus, ob rupturn 
folium legi nequeunt. Vocabula aenigmatis numero 45 designati 
praecìpue e b a s ib .) et quod infra hoc vocabulum scriptum rcpe-
ritur sete atramento adeo pallido scripta sunt ut vix legi pos 
sin/, praeterea alia quoque vocabula textus aenìgmatum lectori 
hand paucas spinas difficili ana ram disputationum suggerii ni. In 
sequentibus intcrpretationeni hnjits textus tentabo, quae ob causam 
quarundam paronomasticaru-m junrtionum, vocabulorum onomato-
poeticoritm ct nonnullarum allitcrationum stride ad te,xtum origi-
nalem conformari ncquit, sed hacc sti icta sententiarum conformatio 
haudquaquam necessaria est, glossas enim cnmanicas difficiliores 
jam in annotationibus sub ipso textil interpretatus sum. 
1. «Stillatim stillai, guttas eftundens stillai, spumans gut-
tansque stillai». — I. e. «spuma». 
Geminatio onomatopoetica tap tap snnum stillantis guttae 
imitatur, cf. osm. ccpcl, bosn. scpmck\ hung, esepp. 
2. «Crescendo crevi, supra quinque arbores crevi, argentum 
nieuni massavi, firmiter contorsi». — I. e. «funis cannabaceus». 
Juurdim ex forma jogurmak vel jugurmàk contraction, glos-
sami vero konesim pro kömösinuii scriptum opinor. Ceterum dictio 
konesim juurdim etiam ysòySyi p^xjyi «tibia mea aufugit» 
significare potest, konc enim scriptor voeabularii cumanici 
«gamba» interpretatus est. Bckin bckin cirmadim = ^yyCo ^joS+s 
yjoLoyxa., — kinadir k a z . kinderii 
3. «Nigra nigra lanceola, illiquid loco suo ejicit». — I . e . 
«cuneus». 
Kula = cag. «aiguillon», «dard» apud P A V E T de C O U R T . , 
— xuvsavtur verbi xuvsamak (cag. ^jCLwjys «loco ejicere») 
praesens compositum format. 
4. «Tunditur, (sed) movere non potest, id quod intus est, 
moveri non potest». I. e. « semen ». 
Itip — őag. VyV.I, — vid. verbum cag. >ìL*jJ «pousser avec 
la main» apud P A V E T de C O U R T . , cf. altaicum yttödy apud 
>5U 
RAD LO FF (tom. r. pag. 65), hung, iitni, ütődni, — jrgalmas — Cag. 
(jxU-'l (ìLc-jI, — iayhalmas = cag. ^UbL»., cf. verbum ^^-olibl». 
apud P A V E T de C O U R T . , prof. V Á M B É R Y in glossario Cagataico 
solum formam ^jlcüliüla. adduxit , — uru — Cag. Jjjgj' 
« semen» etc. 
5. «Agita! pingue ejus immotum remanebit, amotumque 
operimentum inflexibile erit. » I. e. «ovum». 
S(y ) ley sin mendose pro siltegejsin scriptum esse videtur, 
cf. Cag. siltàmàk «agitare», — quod ad silkip, cf. osm. A+XlLw, 
— tonti super cujus ultimam vocalem siglum abbreviationis 
supervacaneum est = Cag. ^.i ' «vestis», operimentum». 
6. «Albo tentorio simile, os non habet». I. e. «ovum». 
Mania fortasse ex pers. LI* «similis» depromtum est, 
vid. lormas verbi persici ^tX-ólo, ^iXxilo «similis esse». 
7. «Repentino sylva extollit caput, distincta arbore ping-
vedo stillai, arbustum Collis clivosae se contor(]uet, ex multis(?) 
arboribus pingvedo stillai, sub (radiante) sole nuncius advenit, 
e tuba argentea advenit, sub luna nuncius advenit, e tuba aurea 
advenit, tota res oblunga est, ceteris omnibus purior est, — 
haec res oblonga advenit ». — I. e. «uva». 
Hic annoto, inventorem hujus aenigmatis in fine ejus vo-
cabulis uzun «longus», tìziim «uva» lepidam sonitus lusionem 
efficere, quae lusio in aenigmatis saepe occurrit. Quod ad vo-
cabulum aga e, cf. kaz. jözöm agaci apud B Á L I N T (K. t. nyelvt. 
fase. in. pag. 120). 
8. «Album ventrem habet, lanata est, caput aureum habet, 
formam clavae imitatur». I. e. «grus». 
Jaborti = Cag.
 i 5 J j o L , — quod ad cohmarli, cf. Cag. 
« clava». 
9. « Penes me et penes te non est, in monte sengir (?) 
non est, in silice non est, in KipCak non est». — I. e. «res 
quaedam rara ». 
Cum. kussut cum osm. J^yi idem est, quod ulti-
LSI 
mum, H I N D O G L U docente rem quandam raram, raritatem rei sig-
nificai, cf. etiam hung, madár tej. 
10. «Arietis cornu intricai uni et nodosum se expandit, (hoc 
cornu) hue illue curvescit, — super altam arborem urgunl dieta 
avis sedit, — ci (arieti) usque ad cornu ejus (jaculum) allu-
dere debes». I. e. « passer». 
Muzi ex forma èag. decurtatum est, — tiyrmak = 
cag. , — jani et alterum muzi hoc loco rectius janina et 
müzind scribenda fuerint, verbum enim atmak rem, cui aliquid 
illiditur, in casu dativi regit, postpositio vero yyCj hic mendose 
tengru scriptum cum dativo conjungitur, — tu (?r )ke = cag. ^ y p 
«moineau» apud P A V E T de C O U R T . Nomen urgunj quod men-
dose pro urgengli scriptum videtur, ex cag. verbo JLolS^I 
«saltare», «volare» ope duorum suffixorum ng-li derivatum 
opinor. 
11. «Super altam arborem crevi ad similitudinem grossae 
extuberationis». I. e. «jaculum ad feriendum.» 
Ne san cum èag. ^SL^aN idem esse videtur; ^j.jXmj.N et 
^y-u^/T «espèce de casse-téte» apud P A V E T de C O U R T . 
12. «Alligai, ut filius ejus ad se veniat. Ubi pecuniam 
abdiderunt ? ubi earn asservabant ?» I. e. «piscis in sago». 
Keìi i. e. he/ir cum kaz. hij «alligare» idem esse videtur, 
kan secundum omnem probabilitatcm pro hangi scriptum est. 
Alida «pecunia» lue squamam piscis significai. Yid. hung. 
halpénz et arab. U (gr. òM.òci). 
13. « Lac coagulatum antequam (prorsus) coagulatum sit, 
— (lac) in vasi coagulatimi». 
1. e. «pingvedo lactis coagulati». 
Kislamis kani mendosa pro kcsilmis kanik scriptum esse 
videtur, cf. cag. i j -yb «petit lait aigrc». Glossa kanik in 
hoc aenigmate bis occurrit, siglum abbreviationis, quod super 
vocalem i primae formae desideratur, alterae additum est. 
14. «Quinque nuncii adveniunt, a monte declivi quinque 
praedones veniunt, super jugum montis clava praedonis adest. 
I s i 
Attende mihi domine! currus, (tibi) cave! amice currus tibi 
cave! Procella instar undae id quod depressum infodens demolita 
est, (talis) procella mihi obviam facta est.» — I. e. «camelus». 
In hoc aenigmate difficillimum et saepe periculosum iter 
super camelos describitur. Legatio quinque capita habens sane 
ad quinque nembra ejus alludit, et hic numerus quinque for-
tasse propterea usurpatur, quia Muhammedani eum insignem 
et sanctum existimant, quinque enim sunt columnae doctrinae 
muhammedicae, quinque precationes diurnae praescribuntur, et 
quinque personae sanctae apud eos memorantur. Quinque thesauri 
quinque sensus significant, quinque sunt instrumenta musica 
belli, quinquies quotidie ahenotympanum ante palatium regum 
persicorum pulsari solet.1 In hoc aenigmate numerus insignis 
«quinque» in malam partem accipitur et vocabula «quinque 
praedones» praedones insignite improbos significant. Harmak, 
cjuod cum cag. kannak optime convenit, equidem potius simul 
cum osm. /tarami (hung, haramia ) ex arab. (rabi). 0~lf}) 
«praedo», «latro» depromtum opinor, cf. etiam uiguricum aram 
«prohibitum», quod V á m b h r y docente cum arab. y^s* «illicitum» 
idem est. A suprascriptum in fine glossae cumanicae alia manus 
addidit. Quod ad formam imperativi primigenam sak, cf. kaz. 
sagaj «cavere», sak «cautio», fas — cag. j i b ' apud Vam-
b é k y , - ('tk)oz' — cag. ko/'i, koju «depressum». - (-b)osdi = cag. 
15. «famelicus». — I. e. «necessitas». 
Koibalicum et karagassicum kerek, kerek necessarium sig-
nificat. 
16. Hu jus aenigmatis solutio in textu cumanico desidera-
tur, tenor ejus fortasse sequens es t : «bovis dorsum, ovis pec-
tus». Ultimam textus glossam kogaci mendosa pro göksiiki serip-
tam opinor. 
Vid. apud VüLLERS sub voce 
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17- «pauco . . . . crusto impingvatur ». —-
I. e. «Cumanus». 
Equidem vocabulum huun, cui in aliis dialectis turcicis 
formam respondentem non inveni, Cumanum interpretor. Cumani 
enim Hungáriáé se ipsos KIN nominant (cum longa vocali in 
medio nominis). In codice ipso vocalis longa interdum per 
duas breves denotatur, e. g. man «mihi» pro via ; cf. altaicum 
ma «mihi», sa «tibi». Ut(a)lii fortasse — cag. ^ b j l «evani-
dum», — keglde mendose pro k'ij'ikgà, vel kijimgd scriptum esse 
videtur, verbum enim «impingvari» in dialectis turcicis dativum 
regit. cf. cag. gyd* et yj» y» «par morceaux» apud P A V E T de 
C O U R T . , — semmirir = kaz. simcr —, cag. apud P A V E T 
d e C O U R T . 
18. Hujus aenigmatis explicatio in textu desideratur. Te-
norem aenigmatis sequentem opinor: 
« Robur ejus est, equus niger diluculo venit, equus 
niger cum vigore suo » 
Ulah = cag. J j^ j ' «equus» etc. 
ig. «Dimidium hiems, hibernat, — dimidium aestas, aes-
tivat. I. e. «desertum». 
P/imum vocabulum fortasse bunt vel bucagli legendum est. Kis 
kislar — ylxy» f z y , jay jaylar - ^ ^Cb ^ b . in glossario cag. 
prof. V À M B É R V «terrenum late patens, planitiem » significat. 
20. « Locus, ubi sedeo, scutella aenca, cjuam calco». — 
I. e. «stapedes». 
21. «vaide mobile». — I. e. «canna». 
capcacik id est diminutivum formae capra a verbo ^jLA^ 
derivatimi. 
22. «Aestate juvenescit, se Hectit». 
23. « Madidum lacrimis instrumentum ad pulsandum (quo 
tum», — tokmak — osm. «batte», «battoir» apud 
Hindoglu. 
I. e. «item canna». 
lintea purgantur)». 
Jaz = cag. j ì b «lacrima» 
I. e. «palpebrae». 
javli proprie «pingvefac-
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24- « Acuncula aestate ungventisnitet» (proprie: unctajacet .) 
I. e. «serpens». 
25. «Intrat vaginam suam». I. e. «culter plicatilis». 
Icer jer mendose pro icra vel ickàrii scriptum esse videtur, 
bicak — cag. ^d-sxo, kaz. picak vel peak, hung, bicsak. 
26. «Praedae dispersae simile, innumerabile». — 
I. e. «caelum cum stellis». 
27. «Tuber non habet, caeruleum, — conchilias intexit. 
I. e. «velamentum caeli». 
28. «Dcxtrorsus et sinistrorsus separatus, in trecenta millia 
(? frustula) comminutus sum.» — 
I. e. «sol, luna, stellae».-
Numerus trecenta millia hoc loco ut numerus longe maximus 
usurpatur, cf. quod Jud. 20, 10, decern millia, at Ps. 3, 
7, numerum maximum designai. n??") ,5JÌ?8 Gen. 24, 60, aeque 
ac cum. otus tume de numero rotundo longe maximo dicitur, 
eoque inventor aenigmatis ad innumerabilitatem stellarum allu-
(iit. Forma verbi on ex ufan contractu esse videtur, cf. osm. 
uvanmak; tale contractionis exemplum in Unguis turcicis hand 
ita raro occurrit, e. g. osm. utanmak pro ujat-an-mak etc. 
29. Hujus aenigmatis explicatio in textu desideratur. Ecce 
aenigma: «Auro distinctus princeps descendit, purpureus sagit-
tarius descendit». Tura = cag. I^j, s^j, — jay li, cf. éag. ^cb. 
30. «Ipse solvit, solvit, — prompta manu absconde». — 
I. e. servus principis». 
31. Hoc aenigma praeter ultimam ultimi vocabuli syllabam 
legi nequit. 
32. Hujus aenigmatis explicatio deest. Ecce aenigma: 
«Os meum (vel tuum) dorsum ejus mordet». 
33. Quod nosci potest, novi, (?) adscito (vel memoria 
asservato) adjunxi.» — I. e. « Intellectus». 
Tuma ex tujma decurtatum esse videtur, suffixum enim 
ma, mei a verbo haud ita raro nomina actionis et acti format, 
e. g. kaz. biilma «conclave», proprie id, quod divisum est, — 
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(negati — cag. tukgan, vici, verbum gpAf apud P A V E T de C O U R T . , 
— us = cag. (jA.I et (j-ajI, hung. esz. 
34. « Frustulum minutum, quum (aliquam materiato) cepe-
rit, in nigram turbam dilabor». — I. e. « ignis ». 
Ad fortasse pro kulan «quum» scriptum est, — tárnis pro 
tapini $ vel tepimis scriptum esse videtur, — «turba nigra» ine-
taphorice pro fumo dicitur.» 
35. «Frustulum minutum flavumque». I. e. «aurum». 
36. «Spatium lubricum, longum longum, usque ad finem 
ejus lubricum, — lubricum, (sed) brevissimum, usque ad finem 
(v. vaginam) ejus lubricum». I. e. «culter atque cos». 
37. «Abiit, vestigium non est». — I. e. «navis». 
38. «Post palientiam angor». 1. e. asinus». 
39. «Os suum si aperit, vigor ejus apparet». — L e. asinus, 
(os suum) si aperit, ignis (ejus) apparet». 
40. «Sub sacculo pelliceo paucus nucleus». — I. e. «nux». 
41. «In tuo capite orto sunt hiatus (septem hiatus noti 
sunt, octavus quaeritur), si eum invenire non potes, hiatum tuum 
(bene) deliga, si ingenio (sensum ejus) non calles, distinctum 
hiatum (tibi) a Deo concessum, qui nunquam satiari potest, 
totum deliga.» — I. e. «Aspectus luscus». 
Aspectum luscum poetae orientales amatorium dicunt, uti 
P A V E T de C O U R T , sub voc. ^ U w apposite annotavit, mulierem 
vero, quae amatorios defigit oculos, Turcae ^ s s j A , nominant, 
quae forma nominis ab eodem vocabulo in derivatum est, quod 
etiam hiatum significai. Hoc aenigma igitur a duplici vocabuli 
in significatione ortum est. Dicendi modus doti ayakli ylagil 
fortasse ad formam accusativi inni alludit, quae sonitu vocabulo 
inük et ini, cuv. ina «vacca» bene congruit. Koyan — 
«collocaius», — avlung ~ osm. ylagil .- cag. Jusc^.f, — 
kegmic mendose pro k'irnac scriptum est. 
42. «Quod lacrimis (humiditate lacrimarum) satiari non 
potest». — I. e. palpebrae». 
V7ocabulum «palpebrae» in sequentibus cum hisce notioni-
bus aequiparatur: 
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«i. q. momento temporis factum est», ? «nebula cir-
cuivi lunam» «captivus catenis vinctus. » 
Maymacik aeque ac tok maiik in praecedcnti aenigmate a forma 
verbi negativa may ma ope suffixi lik formátum est, quod suf-
fixum non solum diminutiva, sed etiam adjectiva format, e. g. 
kaz. alimeik et in exemplis allatis vice suffixi gur fungitur. 
May aeque ac jag in dialecto cumanica non solum pingvetdiu-
neni, sed etiam humiditatem significat, e. g. in hoc aenigmate. 
Cf. ob- 'b « humectare» et «pluere». Kilagadir 
pro kilìlgandir scriptum esse videtur. — ak ( . . . ) fortasse — cag. 
sbsa?4»'-
43. «Mugiens, strepitus. » 
«Primum» (in textu cum. illud): 
bos et porcus (alicubi) latentes», 
«alterum (in textu cum. hoc): 
mugitus». 
lege, quod in cod. cum. primum hoc loco inveni, cum 
pronomine demonstrativo kaz. lege, koibal. ligi, mong. tcgiiti 
idem esse videtur, quod si ita esset, respondens buy mendose 
pro bit scriptum esset. 
44. «Torsiones ejus maledictae sunt». 
I. e. «serpens porrecta». 
Serpens in nr. cap. Gen. (v. . 14) a Deo maledicta est: 
npn;n nnx THK. — Vlagan mendose scriptum pro ilan. 
45. « Migrationis causa —- nigrum, cujus ora consuta est». 
I. e. «tentorium . . (cujus) duo latera alligata sunt». 
i'iglamis, c f . k a z . cik — e t cibici —. 
4O. «Sub (altissima) pergula aquila nidurn habet, — ex 
alto venit ut monstrum quoddam, incendium vel gemmam nomi-
nant. I. e. «scintilla». 
47. «Guttam stillare dicunt (in textu: venit), cauda ejus 
longa est.» — I. e. «scintilla». 
48. «Guttam stillare dicunt». I. e. «inflammatio». 
Setelar pro sellar scriptum esse opinor, quod fortasse cum 
osm. idem est, — sequens voc. setole scriptor oblitus pri-
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oris iterum adscripsit. — Scintilla «gemma» et in duobus ulti-
mis aenigmatis «gutta» praesertim ob exiguitatem nominatur, 
atque scintilla cum gutta in hac quoque re comparari potest, 
quod ambae ab exiguo principio ortae extensione et vigore 
augescunt». 
49. «Nuntius». — I. e. «hospes». 
50. Hoc ultimum aenigma, cujus nonnulla vocabula ob 
laceratum folium legi non possunt, prorsus non intelligo. 
Minime arbitramur, nos omnia haec aenigmata, quorum una 
pars diversas ob catisas lectori et interpreti magnas ojjert diffi-
cultates, omnino recte interpretatos esse et de labore nostro id 
tantum nobis persvasum est, nos notis versioneque nostra aliis ad 
ea aenigmata explicanda auxilium utile et argumenta valentiora 
attutisse.] 
.[Pag. 121 eodicis[ Jugungis1 oglanlar (,) aytingis kansi 121 
iasikigisne (:) iezuklumé2 bey tengga (,) are mariam ka-
tfiga (,) are franasca (,) are petrus (,) are paulus dage 
barce allarga, sa tin. ata.3 jazucla4 eme korganimde (,) ezitga-
nimde (,) tutganimdé (,) artuch ieganimda" (,) artuch ycga-
nimde (.) asau ulu iazucluturmè. meniv iaman izlarmdé7 (,) 
iama saginèidan (,) 'sösumden (,) iaman erkimdan (,) iaman ule-
matimde8 (.) necik me iezik ettim alay aytirmé bey tengga. 
jolbarurmé maria katüga (,) are franasca (,) barce allarga (:) 
1
 I. e. jiigüningis. 
2
 jazukln men. 
3 Tin ata vei tin atam «pater spirituális», cf. osm. quod e lingua pers. 
depromtum est, in qua voc. pO id significai, quod arabicum ^juàù. 
* Mendose scriptum pro jazuctu. 
3
 Í. e. erirmen vel eriìrmen, őag. iriirmen, quod lingua, qualis nunc est, in 
formam im contrahit. Quod ad vocalem e in eme, cf. kaz. ejem, ejeng, eje. 
6
 J, e. jegànimdàn. 
7 Mendose scriptum pro izlarimdàn, cf. cag. is vel tis «opus». 
8
 «Falsi doctores». 
15» 
meni ucun iarbarsenlar bey teng'ga. menim iasikimdan iarlai-
gasen. sentin1 atam. bey teng erki bile meny iazukimdan 
bozatkil 
Kim egi congulbile bisim gichövga2 kelsa ulukun3 agirlap. (,) 
anga bolgay altigil4 bozak (.) 
kim egi congulbile ezitse tang sözun (,) anga bolgay altmiz 
kun bozak. 
kimkim5 egi congulbile ezitmese (,) anga hec neme ivvc6 
bozak (.) 
kim ansesim7 kelsa bisim gichövga uluküdan8 baschka (,) 
yazuk ucun acergansa (,) nece kelip tegga ialbarsa (,) iemese 
sadagasindan9 bisga bersa (,) anca anca papdan iwx kwn bozac (.) 
ol bozac kirn men aytt? (,) sagimagis (,) kim bu gehanda bui-
gay (,) ol bozac bolgay sisga aretintan (.)10 men soynwp aytere-
dim sisga tengeri sösi (.) til bi lmen" (,) tolmac ioch (.)12 ialba-
rungis tegga menim ucim (,) tengeri manga bersen13 andi con-
gul (,) kim men teàce14 dage iaczi til ürengaymen (,) sisga iaczi 
tengeri söz aytkaymé (,) nekimese bozac ucun tilerme sisga biras15 
1
 Sen tin separate scribendum fuerat. 
2
 Vocabulum gichòv (jihiti) ex jih, uig. jeki, jegi (cf. etiam cag. jekrek) et 
öv, cag. òj compositum est, cf. hung, egyház, cujus compositi prima pars cum antiquo 
hung, ék (vid. ék-telen, ék-es) idem esse videtur. 
3 I. e. ulu kiin «festus dies» (osm. ^yyE vel ^ y f ^i^yS). 
4
 Alti gii separate scribendum fuerat. 
5
 Quod ad formam, cf. cuvasicum hus hus (vid. Jos. BUDENZ «csuvasz köz-
lések és tanulmányok». Nyelvt. K. lom I. fase. II. pag. 257), hung, kiki etc. 
6
 I. e. jok. 
7 Cf. cag. yfuM&\ «repente», «festine». 
s
 I. e. ulu kiindàn. 
9 I. e. ^xwXitkxiS ^gx/x+AJ. 
10
 Are tindán. 
11
 I. e. hiimás men. 
12
 Sigla interpunctionis, quae in codice originali saepissime desiderantur, quum 
eorum annotationem ad textum melius intelligendum necessariam existimavi, hemy-
cyclis occlusa ubique loco suo addidi. 
'
3
 Loco bersün vel bersin. 
14
 Cf. kaz. tej is « appositutn », tejesce «apposite». 
15
 Cf. osm. yyj «paulisper», «aliquantum». 
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tengeri söz aytmaga (.) jwgwnwngis (,) burun aytingis bir pr 
nr (,) bir ave maria. 
[Pag. 122 codicis] Are Lukas aytir elbangelim icinda (:) necik 
bugun(,) kacan christos tochde (,) keldi friste iesdá'(,) ayti kutöu-
ciga (,) kim koylar kuter. (:) men taniklatirme sisge ulu söunc. kim 
bugun tochdi barca elm kutkardaci2 (.) Ol bolgay sisga nizan (,) 
baringis betlemga (,) anda tapgaysis togirgan oglan cupraká ' 
culgannriz4. (,) dage biőanlikta5 koyulmis. kacan ol sözni ayti 
frizta kutöuciga (,) tengering iarikliche iaricte alarne (.) anda 
ulu ceri korüdi (,) friztalar irlarlar (,) övgerlar tengerin (,) alay 
aytirlar (:) zugur baríadan beyik tengriga6. dage ierda basilich (,) 
egi congulni7 kisiga. kim egi congul egi erk küda8 tutsa (,) ol 
bolusun'7 bisga (:) ata dage ogul dage aretin. • . 
I)e Sto Stephano. 
Bis ockurbis are Steffandan (,) kim cömtösdi" tengri ucun 
dage cöp11 taglar12 etti tengrinig buluschmachibile. kacan cbptan 
1
 ^jlòjJ sJJtuf «angelus Domini», viri, apuri Lucani : «Et ecce, angelus Do-
mini supervenit ipsis, et gloria Domini eircurnfulsit eos» (cap. II. v. 9). Versus 
sequens secundum interpretatioiiem I II. BKZAK ita sonai : « l une dixit eis angelus, 
ne timete ; ecce enim, evangeli/o vobis gaudium magnum, quod erit toti populo». 
2
 Cf. verbum cag. kutkarmak «salvare». 
3 Cf. kaz. cüprák «fragmentum panni». 
4
 Cag. tolga mah «involvere». 
5 Kaz. pecànnek. 
6
 «Laus altissimo Deo», viri. Lcc.r, II. «Gloria in coeiis altissimis Deo» 
etc. (Zagur ar. jSLm, quod voc. in variis dialectis turcicis occurrit). 
z «Benevolentiam in homines». 
8
 I. e. kiinindà. 
9 Cf. kaz. buìis- «adjuvare». 
10
 Alia manus originalem örthographiam alteravit formam litterae p in m per-
mutans, primum enim cöp tòsdi scriptum fuisse videtur. 
11
 Mendose scriptum pro kbp. 
" I. e. tanglar «prodigia». Scriptor hujus textus loco ng tantum Iitteram g 
scribit, e. g. praeter formam allatain körugis pro körüngis, — tengrinig. 
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tostdi1. sungirassinda tazbile tazlap öldurdiler. kacan ani taz-
bile tazlaridi (,) ol aytiridi (:) iochari bachip körugis mé ko-
rarme kim kök barőe aéeluptur dage xpc turur ata sening2 
sakolinda3 (.) kaöan anaytti4 (,) andan katli ura bazladidar (.) 
tizin cöcwp5 iwgundi. Dagen ayti (:) beym tengeri sen bozat-
chil alarga (,) bilmesler ne dirler dage ayti beym tengeri menim 
tini algil. Ol sözne aya6 da ganin tengeri eline berdi7 
Bii kun sekizinci. kü8 agirlalik. neöik beymis tengeri are 
kyz mariandan tochdi. (,) bu gü9 aytilde (.) aning algisle ate bar-
cidan wstwn. (,) baröidan kwclu, (,) barcidan tatle. ihc xpc bitik 
tilince tararce10 kutkardaői (,) ol kertirir11 (,) barce elm kutkar-
daéi. kim ol atine congulde tutar (,) kirte congulbile söer. bisim 
tugemes12 tirilik (,) bisim tugemes egelik13 ol at ièinde taparbis. 
kim ol atine bis agirlasak, süwsak. (,) congulde tutsak. (,) necik'4 
1
 Forma causativa verbi J L o ^ o «pati». Tostdi et paulo inferius tazlaridi in 
sing. sensum plurális habet. 
2
 Mendose scriptum pro atasining 
3 Mendose scriptum pro sag kot inda, vid. éag. cLd * «coté droit» apud 
PAVF.T de C O U R T . In actis SS. Apostolorum : « Ft ait, Ecce, conspicio coelos apertos 
et Filium illum hominis adstantem ad dextram Dei» (cap. VII. v. 56). 
4
 Contractum ex ani ajtti, cf. quod ad contractionem, fag. nilemek pro ni 
ejlemek (apud VÁM BÉR Y in glossario cag.), osm. neytdmàk pro ne ejlàmàk etc. 
5
 Cag. Hic annoto, scriptores secundae codicis partis vocalem ii 
saepissime per litteram w denotare. 
6
 Mendose scriptum pro ajta. 
7
 In Actis SS. App. « Positis autem genibus ftizin cökiip) clamavit voce magna, 
Domine, ne statuas eis hoc peccatum. Ft quum hoc dixisset, obdormivit» (cap. Vil i 
v. 60). 
6
 I. e. kiin. 
9 Idem. 
" Fortasse mendose scriptum pro taracce (tarakce). 
11
 I. e. kerti iriir «verus est». 
12
 I. q. fag. (^jjbjj «perfectum», v. verbum éag. vilUj^j' . 
'3 Cf. éag. ege»dominus». Egelik in signifìcatione cum uig. itilik «dominium», 
«praesidium» prorsus convenit (uig. ite, iti, idi — ige, vid. VÁMBÉ-RY «a török-tatár 
nyelvek etym. szótára», pag. 40, §. 30). 
'4 «Quantopere». 
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tengeri söwer dage bisim ganimusga iaczi (.) ol bolussü1 bisga. 
í m ' tengeri bersen kensi baxluchin3 
In die ephiO 
o 
Bugun agirlalih5 ol ulu kuni. necik ol iuldus korüdi kwn 
toguschi6 ol uc changa. Ol ioldus necik (,)7 bir oglan bige-
vedi8 (,) baz ustüda altü chazc astri iarik bar edi. Ol oglan 
alay ayti alarga. (:) kelingis ceree9 menim artwnòe guhut10 
ierina. ganda tapgasiz iangi clian togurmiz11 kymni sys ysdersis. 
andan iuldus ilgari bardi (,) alar artuée12 ierosolmiga degri bardi 
ol uc chan. alay sordular herodes channi (:) chaydatur ol kim 
tochdi guhutlar channi. ani13 indusu"14 kördukol15 kwn toguschi. 
aning ucü 
[Pag. I2j] geldik ol'6 changa teizmaga.'7 corguldilar18  
alarga (,) cym xpc betlemda tochey. burü alay aytilde paygam-
1
 Bor.ussuN « adj u vet!» 
2
 «Amen». 
3 I. e. bachelluchin, cf. kaz. bachellek «benedictio», «felicitai», — forma hujus 
vocabuli pers. os^Vj «sidus genetliacum», «fortuna». 
4
 'Imcpiveta. 
5 Litteram o alia manus perperam addidit. 
6
 Vid. apud MATTHAEC.M (cap. I I . v. 2) «vidimus cnim ejus stellam in oriente». 
7
 Necik hic interrogativum est «haec stella qualis visa est ?» 
8
 Mendose scriptum pro bige// edi «similis fuit», cf. cag. ^jjcXju «similis». 
9 Cf. osm. dLi-yíj azerbaig.inicum vil^ySj 
10
 Ar. 0y4J. 
11
 «(Qui) natus est», cf. ostn. J^j 1 L tiu-, tu-, 
12
 Artunce, kaz. artìnnan. Alar «illi» in hac dictione supervacaneum est. 
J3 Mendose scriptum pro ailing. 
14
 I.itteras un alia manus addidit. 
"> Litteram k itidem alia manus adscripsit. 
16
 Ol supervacaneum est, cf. oì iuldus korudikwn toguschi praecedentis paginae. 
17
 Kaz. tezlàn. Vid. in evang. secundum MATTHAEUM : «Dicentes, Ubi est 
ilio rex Judaeorum qui natus est ? vidimus enim ejus stellam in oriente et venimus 
ut adoremtis euin» (cap. II. v. 2). 
18
 Secundum MATTHAEUM : «Flis autem auditis (in textu cum. alarga) Herodes 
rex turbatus est, et tota Hierosolyma cum co» (cap. II. v. 3). 
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bartan.1 kacan ciktiler ierusalemdan. (,) ol iuldus ekince körüdi (,) 
bardi ilgari anga degl i (,) ol euga (,)2 kayda eristus iatir (,) turdu 
ol ö\v üstüde3 kacan kordilar ol iuldusni (,) ulu söunö 
söundilar (,) kirdilar ol euga. (,) taptilar. ol oglan kensi anasibile. 
arekys mariam4 (.) iwgüdilar (.) ialbardilar(,) ihega baz urdilar5(,) 
teizdilar altun miron cimean.6 bergey; dik7 dage ganimusnu dage 
tenimisni tengriga (.) ol bolussun8 
S Beymis tengeri ihc xpc buyurur (,) wretir bisge (,) ewageli 
icinda alay aytir (:) soygil tengirni sening bejingni kerti conglun-
gdé (,) barce ganindan (,) barcedan kucung9 (,) ganidan dage tenin 
dan.10 tengeri bisga korgussur ewageli icinda nizan kerti s ö y m a c -
kin." oltur.12 kim etir menim bwyruchim (,) ol meni söver (,) 
xpening tan'ke.13 bardir. Are augustin alley aytir (:) anca söverrbis 
tengirni (,) nece bis ani bwyruchy tutarbis. ne artuch ne eksik. 
Are gegor'4 alay aytir. (:) Tilersen bilmaga (,) söversen tengirni 
1
 «Sic enim scriptum est per prophetam» (cap. II. v. 5). 
2
 Osm. et altaicum ev «domus». 
J Post adv. ustutte, cujus primum u perperam cum siglo abbreviaturae insig-
nitum est, nonnulla vocabula deleta sunt. 
4
 «Et ingressi domum invenerunt puerulum rum Maria matre ipsius» etc. 
(MATTH. cap. II. v. 11). Duo puncta, utpote prius ante ol et alterum ante adjecti-
vum are supervacanea sunt ; adj. arc scriptor hujus textus a kys separatim scribere 
debebat. 
5
 Cag. ^ j l o j / «recipere se in asylum». 
6
 Verbum berdi/ar desideratur, vid. apud MATTHAKL'M : «obtulerunt ci muncra 
aurum et thus et myrrham» (cap. II. v. 11), in versione ture., quam societas bibl. 
anno 1858 Parisiis edidit : ^Jj JCól \jCy£. ^ i L o yt. j^jjJÜl. Cimean pro 
G »« > 
künn ük vel condroc (ar. j scriptum esse videtur. 
7 Mendose scriptum pro bergajmiz. 
3
 «llle adjuvet». 
9 Mendose scriptum pro barce kiicüngdan. 
10
 Defective scriptum pro ganihgdati d. teningdön. 
o -
11
 Ar. |»uhi. Scriptor ordinem regiminis invertit. 
12
 O/tur — ol tir «hoc est», nempe «signum arnoris erga me». 
'3 Taneke bardir, punctura disjunct, plane vacat. Cf. cag. tanuk. 
14
 I. e. Gregor. 
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ge' söumessen. (,) sorgil senig conglíii. (,) sövermi tengrini. cgir 
senig2 c'onglug aytsa severme3. (,) inanmagil kacan tapmassen 
senig tirilickin.4 (,) yz'ig sözig sagincin5 necik tengeri buyuirdu (.) 
Oltur6 kerti nizan. (,) kim7 sen tengirni söversen. (:) kacan sen 
anig ucü kaygirsá8 kim tengeri söumes. (,) dage kacan sen 
söuinsang anig ucü kayseni'3 tengri söver (.) kym bu buyuruk 
tutar (.) kim tengirni söver barceda'" artuch (,) cözügne" neíik 
kensigni12 (,) ül tutar tengirnig barce buyruchun. necik kyzi 
iolsuz barabilmes'3 kayda tilcr. (,) alay tengiring söumekkindan 
bazka nekim'4 iolbar (,) köktage chan lieta'5 bar almasbis"6 (,) 
tengeri kattinda kirirbis (,) ol iolbile harsak. 
Algizlitur alar (,) kim iasuksuz kertilik ucü töser (,) egi 
cögulble" saburluch eter. neme ioch ierdc nccik tengeri söer (.) 
köcte dage barce arelar nccik'8 sabirluclar. nece cöp sabor eter 
tengeri ucü. (,) anca cöp uluzu'9 bolgay tengeri kattinda. (,) 
1
 I. quod knz. j à , osm. U. 
2
 Terminatici suffìxi possessivi et genitivi tig ili hoe textil per g vel n denota-
tum est. 
3 Sever men. 
» Pro tirilicking, vid. sequens yzig, i. e. yzing «intellectum tuum», mentem 
tuam», cf. cag. 
J Sagincing «cogitationem tuam». 
I. e. Ol tur. 
7
 Frequens usus conjunctionis kirn indolem linguarum oecidentalium, utpote 
romanarum et germanicarum redolet. 
8
 Kaygirsang, cf. fag . kajkurmak «angi de re aliqua». 
9 I. e. kav seni «quod te». 
10
 I. e. barcedan. 
I!
 Kàresiingne «proximum tuum». 
12
 Kendingni «te ipsum». 
•3 Cf. ka 2. ja sa he/àmen apud B Á L I N l «kaz.-tatár nyelvt.» fase. II. pag. 158. 
'4 Cag. X**j. 
•5 1. e. chanlicta. 
16




 «Consimiles sunt .(martyribus)». 
•9 «Magnitudo», cf. fag . ulu «magnus» et uiguricutn ul-am «glorificaiio» (v. VÁM-
BÉRY «a török-talár nyelvek etymologiai szótára», pag. 26). 
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anca tengeri ani artuch sougey (.) anig ucü sounup tösina1 kerek. 
Ol tösmiluc3 bu gehanda kizchadur. Anig uéü bisga tengeri be-
rir hormat (,) sownc3 (,) egilik (,) kaysi heő tugenmes • : • 4 
1 2 4 \PaS- I2P Codicis] Cristus alay ayti keleppenlergà. (:) barugis(,) 
cörugis5 papaslarga.6ol sösin Cristus bugü aytir barce iasuklarga.(,) 
kim kerti kelepenler tengri allenda.7 ugrenmedi kizi kelepede (,) 
necik tengri ugrenir dage fristelcr iazukle kyziden. neme ioch dxvni-
ustinde8 necik9 iaman sassir. (,) necik sassir iazukle gan tengeri 
alléda. Ol nizan'° taparbis bitik icinda (:) bir kez bir algisle kyzi 
iolga bardi (,) bir friste anig bile bardi azam bolup. kacan ioldan 
barirlaridi, u t r iCbir kyzi ioluchtu I2iegit13dage astri cörkli kyzi(,) 
kacan frizte ani irachti14 cordi (,) burnü tumalede'5 (,) ioldan 
irach kacti. kacan ol kyzi azti , f i(,) ol friste ekince keldi ol kyzi 
katinde. andan songra bir kelepen kyzi keldi (,) astri murdar17 
sassedi (,) ol algisli kizi (,) kacan kördi ol keleppeni (,) ioldan 
1
 porma reflexi va verbi dJLo^Lj «pati». 
2
 1. e. tòzma/iik «martyrium». 
3 Mendose scriptum pro sownc. 
4
 Scriptores secundae codicis partis majora textuum rapinila signo • : • , enun-
ciata autem, corumque membra puni to in ipsa linea positi) distinguunt, haec tamen 
distinctio saepe desideratur. 
5 Mendose scriptum pro köriingiz. 
6
 V. apud .Matth . :. »sed abi, estende te" sacerdoti» (cap, VII. v. .4). Quod ad 
vorabulum kelepen, cf. ture. or. kc/enben et verbum ke/pmnak. , 
7 Cf. cag. a/in «ante», «in conspectu».. 
8
 I. e. rtwnia ustuniic. 
9 Proprie anca «tam», cui in sequenti enuneiati membro necik «quam» ri-
sponder 
10
 I. e. pUàj. 
11




 Cf. cag. joiukmak. 1 • 
'3 Osm. jigit, turkom. jegit «iuvenis», «hcros». , <',.„. 
24
 Mendose scriptum pro irachtan. 
15
 Cf. kaz. tomaia- «obstruere». 
16
 Osm. asmak «transgredi»., 
9 
17
 Pers. «impura, sordida res». ' 
kacte (.) ol friste söwnup karzi1 bardi (,) öpti (,) kuőtu2 (.) ol 
keleleppem azti (,) ol algisle kyzi ekince keldi iolga friste ka-
tinde (.) ol kyzsi3 sösladi fristaga (:) ne kyzi sen (,) burü keldi 
cörkli iegit kyzi (,) sen burnung tumaladig (,) ioldan kaztig (.) 
kacan bir inurdar sassi4 kyzi keleppen keldi (,) sen karzi bar-
dig (,) öptig (,) kuctig,5 andan friste ayti ol algisli kyziga (:) 
ol korkli kyzi (,) kim sen kordig (,) ol kensi6 iasukindan astri 
iaman sassir. anig gane tengri allenda köpten oidi (.) ol et ws-
tunda7 keleppen (,) anig gane astri aretur8 (,) dage iaczi ygir9 
tengri allenda. Men azam de doline10 (,) men frista me. anig 
uèu keldim corgusma saga (,) necik sassir iasukle gan tengri 
allenda (.) kaőan frista ol sö ' ne ayti (,) ancak11 korümadi. 
Are Paulus alay aytu. (:) kacan kysi agisibile12 iasuchin 
aytsa(,) andan gane are'3 dage algizle bolgay. | 14 Tetic1 5 Salomö 
alay aytir (:) kim öz iasuchin iazirsa (,) alay bilingis (,) kim 
ol tengri ioluna ainalamas'6 (.) kim kensi iasuchin aytsa (,) 
1
 Cf. kaz. kars'i c'ikmak. 
2
 Kaz. hoc-. Alia manus litt. i in u mutavit. 
3 Alia manus lift, z suprascripsit. 
4
 Scriptum pro sassir, 
3
 Alia manus öptug, kuctug in öptig kürtig mutavit. 
?
 «Carne», proprie «super cameni». 
8
 A re tur. 
9 Cf. òag. i j «odor». 
10
 Mendose scriptum pro dùgiìtmen. 
11
 « Illico», cf. koibalo-karagasicum amiik idem (VÁMHKRY «a török-tatár nyel-
vek etym. szótára», pag. 31), cf. etiam uig. ana «nunc», cag. cmdi, itndi idem, 
hung. ím, íme «ecce». 
12
 Alia manus sec. littcram u in g mutavit. 
•3 Voc. are, quod in sccunda cod. parte sacpe occurrit, sanctum vel purum 
signifieat, cf. uig. et öag. ar'ik «purus», altaicum aru idem, öuv. ira «bonus», jac. 
ar «optimus» (VÁMBÉRY 1. c. pag. 128). 
14
 In hacce pag. codicis linea verticalis vice puncti saepe fungitur : primum 
post vocabula ol algisli kizi — — — ioldan kacte apparet, postea autem ad 
enunciata eorumque membra separando usque ad Tetic Sa/omo duodecies adhuc 
posita est. 
15
 Cf. èag. tatìk «sincerus», «honestus». 
lS
 Cag. ajnalatnak «se delectare». 
l b b 
aitchanda songra koysa (,) tengri ani iarlgagey.1 Egirbis aytsak 
iazuksus bis (,) kensimisni aldarb'5 2 dage kertelik1 bizda ioctur. 
egirbis iasukimisne kerti congulbile aytsak (,) kim tengeri oen-
üda4 oltorur5 (,) tengeri kuzludur6 dage iarliganéludur bisim 
iasukümus bozatma dage barce iamandan aritma.7 Ieronim"5 
[i. c. alay aytir] iazuchin aytmasa dage \vt tumasa8 (,) kimese9 (,) 
bolmagay are. 
Are Ambrosius aytir. (:) necik iara10 iacsi bolmas icinda 
temeri11 cikmaince12 (,) alay iazukle gan saw13 bolmas (,) arin-
mas14 iazuke cikmaince. Way sen iazukle kizi kimsen iazukung"e 
bu dwniada bir kyzidan iazzirrisen. iaksi bilirsen(,) kim ol ge-
handa iazzinmas'5 sen 
125 I25 Codicis\ via tursen16 bir kyziga kenzi iazucin ayt-
maga (,) anda ne viat'7 bolgey18 sanga ol k ö n i i a r g i c i allenda. (,) 
kayde iazuchi gezitkayler2" köctagiler tamucbdageler.21 anda bol-
CITT 3Tj?i r t i i ö i r r b r nS r y r s ncr t : (Proverbiorum i. cap. z8,
 v. 13). 
2
 Syll. is postcrius suprascripta est. 
• «Veritas». 
4
 l i g . et cag. öng «ante», «in conspectu». 
5
 I. e. olturur «sedet». 
6
 Mendose scriptum pro iniziti tengeri /tur. 
" Hozatnia et aritnia formam infinitivi efficiunt. 
8
 Fortasse iitiinnitisà, cf. kaz. itten- «supplicare». Prima syll. etiam uit legi 
potest. 
9 Cag. kimer se «quisquis sit». 
10
 Osm., kaz. et bosniacum jara «vulnus». 
11
 Cf. osm. ^jyjcO «spiculum». 
12
 Kazanice cikniagittt i. 
u Kaz. san «sanus», «integer». 
14
 Kaz. at ìulan-, cag. ari!mah. 
15
 Cag. ^ L ű j m m í L í «occultare». 
12
 1. e. niatursen «pudet te», kaz. ojat-, aitaicum ujat, ujalin. 
17
 Alt. ujat «pudor». 
18
 Mendose scriptum pro ito/gay. 
"J «Justus» vel fortasse «earus», cf. jak. kiindii, aitaicum kiinti tilt (v. apud 
VÁM BÉR Y 1. C. pag. too). 
2n
 Mendose scriptum pro iazuchig ( —jazuking) ezitkayter. 
21
 «Entes caelestes et "fi-naV • 
6 7 
gey' sanga ulu viat dage kerti viat (,) ölwm viat,2 ol viat nemeda 
boluscbmagey sanga. (,) erkli erksis tamucka bargaysiz (.) 
Are Augustin alay aytir (:) iazukle kizi (,) kim tiler kensi 
iazuchin aytma3 (,) necik tengri tiler dage senig gane aringay. 
anga kerek tört neme (:) burü kaygirmach kerek kirti congulbile 
kensi iazuchüg uèum4 (.) ekince tilig bile aytmaga5 (,) uöunéi 
erkinbile iazuchni koymaga. (,) tortwnöi ne kim6 ata7 aytir (,) 
iwskun8 tutmaga. Ambrosius (:) jachzirachtur9 buddwniada10 
erkibla" iazuchni aytmaga tamuchta dagen kerti iar guda12 kué-
ble aytkinőe. kim bu gehanda iazuchin keéik tirse. '3(,) tamuchta 
höckü'4 urmachbile aytirgay (.) ol anga nemede boluschmagay. 
Sen agirich'5 kizi (,) kaéan iaragne16 hakimga aytma-
sag (,) neèik saw bolgaysen. Anig uòun aythil ataga (,) kim 
seníg ganinga hakim, senig agrichyn17 (,) senig iazuchyn.*8 
viatmagis19 manga iazuchigis aytma tolmaöbile (,) kaöan men 
til bilme20(.) ol tolmaè andi borcluc2 ' ol iazuchni iazzirma (.) 
1
 But gay. 
2
 «Pudor mortalis». 
J Pro aytmaga, cf. formás inf. bozatma et aritma pag. praecedentis. 
4
 Mendose scriptum pro ucnn. 
5 «Confessio oralis». 
0
 «Quidquid», cag. Au^ 
7 Sacerdos, cui fideles peccata sua aperte et ingenue confiteri debent. 
8
 «Per centum dies», i. e. ^ f j yyS. 
9 «Melius est». 
Bu düniada. 
11
 Erk'ibiìa «sua sponte». 
12
 I. e. iarguda, v. éag. jargu «judicium». 
'3 I. e. keiéik etirse «parvi faciat». 
14
 Fortasse falso pro hoskuti «vehemens» scriptum, forma enim s litterae c 
similis est. 
•5 «Aegrotus», cf. cag. agr'ig «dolor», osm. agri, bosn. agyrmak idem. 
16





•9 I. e. viatmangis «ne te pudeat». — u initiate hie et in sequentibus per- v 
denotatur, ef. altaieum ujat, éag. ujat «pudor». 
21
 Bit meni «neseio». 
21
 I. e. Boètuc tur «obstrictus est». 
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nefik ata. kim tengriuen korchsa dage kim congulbile burun 
sagazlasa1 (,) nccik viat bolgay. kirn ani burü sagizlasa (,) ol 
vialmas tolmacbile iazuchini aytmaga. kelir2 aynada3 (,) aytin-
gis kensi iazuchugsne. kim aytmasa birsi aynada (,) me tilemen4 
ezitma. Baròe kyzi borfluc oructa5 iazuchin aytma dage tumalma. 
kirn har gilda6 ametinese7 (,) ol tengden dage papdan kargiz-
ludur. 
kim iazuchsus kerti congulbile tengiring iecesin8 alsa (,) 
angay9 bolgay köcdage tugemes10 tirilik (.) 
Paulus. (:) Kim iazuchbile dage ariksus congulbile tengiring 
iecesin alsa (,) ol saginir (,) erudirne areme" (,) ol bilmes (,) 
kim tamuchung otun aldi dage tugemes ölvvmwn aldi.12 anig ucü 
iaczi kengezzingis conglugisble egir13 dage barisse'4 iazuchugus 
aytingis (,) iazzirmangis. kym bilip bir iazuchin (,) tengiring 
iecesin alsa. (,) anga iaczirachtur (,) ilan'5 alsa kensi agisna'6. 
ol ilan boyna iamanlich etse (.) ganina ete almas. (,) bassa17  
tengri iecesi boyn ganin oldurur = — 
1
 Mendose scriptum pro sagizlasa, cf. altaicum sag'is «rpens», intellectus». 
2
 Mendose scriptum pro kelingiz. 
3 «Die Veneris», vid. voc. ayna in calendario eumanico. 




 I. e. her gilda. • , , 
7
 Mendose pro ani tinlese «ea reticeat», cf. cag-. t'inglamak v. tinglàmàk 
«silere». 
8
 Fortasse pers. «unitas», «concordia», quae vox id quoque significat, 
quod xoiviüvíz «communio». Paulus apostolus in I. epist. ad Corinthips euehatistiam 
communionem sanguinis et corporis Christi nominai (cap. X. v. 16). 
9 Mendose scriptum pro anga. 
11
 Tugetnnes «aeterna (vita»). 
11
 Emdi men are men «in praesenti purus sum». 
12
 Paulus de hac re ita dicit «nam qui edit et bibit indigno, ipse sibi judicium 
edit et bibit, non discernens corpus Domini» (1. Kpist. ad Corinthios, c. XI. v. 29). 
•3 Egir h. 1. elliptice pro «utrum peccaveritis, annon ?» usurpatur. 
•4 Cf. őag. ^yJij l ) . 
15




 Cf. kaz. ùasa, uigur. basa et basa, mongol, basa, baha. 
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0 sis barsingis ioltlan barirsis (.) kelirsis. tanigis1 da ko-
rwngis. (,) bannu audi kyn2 (,) necik meni kinnym. ol sösin 
xpc bugü kyckcrir dage aytir chacdan barce cstianlarga3. anig 
ucii kerectirbis4 cstusbile tösmc5, kim cstusbile tosmese, ol ten-
girning kwtövden6 köpden kemizzildi7 (.) 
[Pag. 126 Codicis] Anig ucun bugü dage bu ay"r bisga8 (:) 
saginmacb kerek xpc9 me'" kimlarin" dagaen olwmnwn". kirn ol 
kyne (,) ol ölumni saginma tilesc (,) ol cstusni"8 '3 sagittin'4 nc 
dan ' 5 cstus tösdi. kereckirbis congni kösibile bac keybis (,) gigay-
bis (,) cöplegaybis birge (,) kultebegni ''' baglagaybis. 01 sagittali '7  
conglumis iangay tengirnig sawmaclikina. Dage ol sagit.*8 bolgay 
1
 Cf tag. et osm. tan'inmk «scire», «intelligere», hung, tami/m «discere». 
2
 Cf. cag. ^yAS «cruciatus», hung. kin. 
3 Cristiantarga. 
4
 1. e. kc ree tir btsgà, vid. pag. sequenti kereckirbis. 
s In infinitivo. 
6
 «De libro viventium», kùtnvden mendose scriptum est pro kiitövinden, cf. 
cag. gJyjyi' «registro rovai» apud PAVET de COURT. , vid. psalm. I . X I X : i m p 4  
"OJH^ " b x •>'! a 4 , n "lEEtt (versus 29) «deleantur de libro viventium, et cum 
justis ne consci ibantur». 
7
 Portasse a pers. derivatum, cf. pers. ^jjtof s. ( P «deminui», 
«deesse». 
8
 «Ille (nempe Christ us) dicit nobis». 
9 Totus hic textus ab initio paginae usque ad orationem dominicam mendis 
scatct, quamobrem mirum non est, nomen xpc in constructione directa loco baud 
quaquam idoneo occurrere. 
10
 I. e. nicnim, cujus abbreviaturam me lector quidam ob nomen praccedcns 
signum genitivi existimans in formam ing permutavit. 
" Mendose scriptum pro kinlarim. 
12
 Mendose scriptum pro üliimiim. 
'3 Permani accusativi lector quidam in genitivum mutavit. 
14
 Mendose pro sagitsun «meditetur» scriptum esse videtur, cf. cag. sugìnmak 
«meditari». 
•5 « Q u o m o d o » . 
16
 Kaz. koltà «merges», köttd-bau «fasciculus spicarum». 
17
 «Hac cogitatione», cf. altaicum sag'is. 
18
 Punctum falso adscriptum est. 
170 
/ 
ani kalkam" barée iec ler 2 a l lenda (.) ol sagit lar (,) kim cstusni tu-
telar (,) kina'delar dage öldurtijer (,) ol sagit oltur3 , ki(ni)lar. (,) 
buladolar4 swnular 5 (,) suruclar ösge sagi t (:)6 ne buie 7 tutular. y s y 
fanarlarbile8 (,) é iraklarbile 9 ne buie ani ysdedi l er 1 0 b a c h c a d a . (,) 
dage kensi kag i s se . 1 1 (,) korkuki (,) t i t eremec . kensi ia lbarma-
chibile ol s i r twstü 1 2 de o lmet i . (,) d a g e kensini cauli teri friste 
kelip öwt i t i 1 3 dage kerec b u s g a ' 4 s a g i z l a m a g a (,) n e i i k ol duz-
manlarne ' 5 utru bardi. (,) dage bir söz bile baröesi iergà urde. 
ekinòi birdi alarga kwé (,) alar ani tutular (,) n e i i k iudas opti 
dage guhut lar ani tutular dage bage lad i lar , 6 ( , ) ingacna 17 (,) bo-
yuna u r d i l a r l 8 ( , ) neèik elt i ler ani tört ierg ié i ' 9 a l lenda A n n a s (,) 
1
 Mendose scriptum pro kalkani, vid. «scutum». 
2
 «Infortunium», cf. chivaicum jek. 
3 «Id est». 
4
 «Vexationes». 
s Cf. kaz. söngö «hasta». 
6
 «Meditatio alia». 
1 «Quomodo», ne buie mendose pro ne bile scriptum est. 
8
 Osm. jLb, graecum ipaváptov. 
9 Cf. kaz. èira i. q. germ, leuchtspan. 
Cag. «inquirere», vid. apud J O A N N E M »— — — venit illuc cum 
laternis et facibus et armis». 
" «Angor», cf. uigur. kokuz, kukuz «tristis», altaicum kaksal «langvidus», vid. 
V A M R K R V 1. c . p a g . 8 1 . 
12
 Constructio defectiva est ; hic versus in evangelio secundum Lucatn ila sonai: 
«Et ipse constitutus in angore intentius orabat etc.» Sirfws/u — siri iistiin «super 
montem», siri, cag. u^aav hic dorsum montis significai, cf. ctiam hung, szirt, vid. 
in evang. secundum Lucani: «— — profectus more in montem Olearum — - —» 
(cap. XXII. v. 39). 
'3 Luca, cap. XXII. v. 43. Quod ad verbum owtimàk, cf. óag. ogmak «de-
tergere». 
14
 Mendose scriptum pro bisgà « nobis». 
'5 Forma accusativi loco dativi oceurrit. 
16
 Mendose scriptum pro bagladitar. 
17
 Cag. CilLilu'l «mentum». 
18
 C a g . i ^ v L t j j l , k a z . or- « c a e d e r e » , v i d . a p u d Marciim « E t c o e p e r u n t q u i d a m 
i n s p u e r e i n e u m , e t o b t e g e r e f a c i e m e jus , e t c o l a p h o s ei i n f l i g e r e — — — — » ( c a p . 
X I V . v . 6 5 ) . 
"J Mendose scriptum pro ^ z + y i « j u d e x » . 
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Kayphas (,) Pylatus (,) Heodes dage neöik ani tikmaga1 bagla-
dilar dage cibuchlar (,) kamsilar2 ani katte3 urdilar (,) necik 
paygambar aytir. Tabanindan tebessina dcgri heö biitiin iocli (,) 
adi4 (,) teni barée iaraydi. tukurmak (,) kamizlar5 (,) örkenlcr6 
(,) chaè chadaklar (,) swnw (,) tigenek tage kayseni7 baschina 
urdilar (,) cowgucler8 (,) necik söktiler (,) elikladiler9 (.) necik chaé 
^vstüde ker"ler'° dage öldurdiler et cecetera (sic!) 
Atamis11 kim köcta12 sen. Algiszle bulsun senig13 hanle-
chin. I 4bulsu senig tilemegin nezikkim kocta15 alley ierda. kun-
degi ötmackimisni bisga bugun bergil. dage iazuclarmisme16  
bisgà bozzatkil. necik bis bozzatirbis bisgà iaman etchenlcrga. 
dage iecnik17 sinamakina18 bisni kuurmagil19. bassa barce iaman-
dan bisni kuthargil20 Ame. 
1
 «Immerito», cf. kaz. tikmàgà idem. 
2
 Kaz. kamci «fustis». In constructione cum. postpositio bile desideratur. 
3 Fortitcr». 
4
 Osm. 8i>! «caro» vel fortasse impcrfcctum verbi auxiliaris, éag. idi, kaz. cje. 
s Mendose scriptum pro kamcilar. 
6
 Cag. ^ j i i ^ . f «corde avec Iaquelle on lie un ballot» apud P A V E T de COURT. 
7 Pro kayse tigenek tag. 
8
 «Mallei», cf. éag. jZyVq*., v. jacuticum cokoccu. 
9 Cf. cag. L^y! «manus. 
10
 Cf. cag. ^Jjlo^-yi «frangere», «interficere». 
11
 Oratio dominica, ut jam in prolegomenis annotavimus, charactere nitido et 
a praecedenti ejusdem paginae scriptura multum diverso conscripta est. 
12
 In hocce textu diversae litt. a et ii formae apparent, utpote a, a, a. pro a, 
a-, a, a, a pro a. 
'3 G pro ng. 
14
 N pro ng. 
•5 Mendose pro kòctd scriptum. 
16
 Ipse scriptor vel corrector quidam m in n mutavit. 
*7 Cag. viVx > «malum». 
18
 Cag. .vlol-ijy* «tentare». 
"J Cf. cag. ^ J,' c! 'pi «impellere» et ^jjsyyèpi «puppa, quae per manum invi-
sibilcm ad facctos motus impellitur». 
20
 Cf. cag. kutkarmuk «liberare». 
Sounclu1 bolgil maria (,) sőwrgamachbile2 tolu sen. bey 
tengri senigbile.3 barce katunlar arassinda4 algizlá5 sen. dage 
algizle iemiz senig köcsugde6 ihc chpc Amen. 
I Textum orationis don/ini car, qua lem ex regis Iris oppi di Kun-
Szent-A/i klósicnsis novimus, join in prolcgomcnis protulimus. Nunc 
id tantum nobis restai, ut ad duplicati textum cum. melius exami-
iiandum alias quoque versiones cjusdcm textus turcicas projcramuSf 
qua de causa in hoc exatrsu versionéin cjusdcm orationis kazani-
cam, altaicam et osmanicam adscribeic nobis piacúit. Hecc textus 
kazaiiicus secundum Matthaeum : 
Ej küktáge Atabiz, danni7 bulli) torson isemen sinen (?) 
kilsen pat§ali;-'in sinen (?), zirdà-dà küktágeöa bulsin irkeii 
sineii (?). Bőgőn könnek ikmágebezne bir bezga. Boriclaribizni 
kieer, bez-dà bezga boricli bulyannarj-a kük. Bezne aldatiiya 
irek birmà, zamannan kotkar bezne. Sineke patsalik, ki'uat, 
ololik-ta, j-umerdàn rumerga. Amin. I'. B á l i n t ,,à'azdiii-tatdr 
nyclvtaiiulmdnyoku, fase. III. pag. X introductions (l'estini, i8jj I 
textus altaicus secundum I ,ucam ; 
/\au kudai tsus Kristosp'ilang parilgan miirgii sò's. 
Ai tangàridagi adabis ! ading sàning alkalsin! kandigliing 
sailing kàlsin! kanip tàngàrida. anip jàrda-dà tabing sailing 
1
 Vidi apud Lucavi : «Ingressus igitur angelus ad earn dixit, Ave, gratia dilecta : 
Dominus tecum est: benedieta tu inter mulieres» (cap. I. v. 28), secundum versio 
nem liujus textus turcicnm : ^ 4 b>-e ^cl LXTw 2JÓJ0Ò AÀJjl N A i t . 
* ^jmi yXéi^ yC. yò nXSÍijM v z S^TL) (jaì+.'j! ejLiiJI vid. editi<pncm 
Paris, anno 1857. Quod ad formam souuc/u, cf. cag. sii/iiuc. 
2
 Cf . c a g . «donnei - , c o n c é d e r » a p u d PAVET d e C o t ' R I . e t g l o s s a m 
t quod VÁMI'.KKV «donativum» et «demonstrationem amoris» interpretatus 
est, vid. 1. e. pag. 150. 
3 Hie quoque 11 g pro g denotatum est. 
4
 Pro a rasiiitia. 
5 A pro e s c r i p t u m e s t , q u o d u l t i m u m , uti j a m s a e p e v i d i m u s , b a u d i ta raro 
pro / ( i . e . t) usurpatur , v . s e q u e n s aìgislc. 
6
 K o i b a l o - k a r a g a s s i c u m köksü, é a g . köksük. 
1 /Jan «gloria» (tanni « g l o r i o s u s » , v id . in g l o s s a r i o prof . BÁLINT s u b l i t tera d. 
7 3 
polsin ! kündági azibisti píigün piskà pàrgin ! Pis kanip alimdu-
laribisti pozodop jadibis, ani'p can pisting alimdaribist'i tastag-
hin ! jatkàrgà pisti kidirbàgin ! jamannang pisti aralaghin ! Amin! 
V . R a d l o f f ,,Probcn dcr I olkslitteratur der tiirkischen Stamine 
Süd-Sibiriens" Tom. I. pag. igj. 
Textus osmanicus secundum M a t t h e u m : ^ j t s j y i y 
Sj^J &wof SòKyd ^y^Xd 3jydX« * ^JyMjJj jjwJJLO yXlLsb 
y ? * y p y i sy^b ' f * 
JL=»J>! xjIj-cI * j y - b i i b zy> y> z d x ^ y ò x«Lixb 
* ^yy-"! ! Jol J-ij ojyXXo (jo?- ^ J Ccl X4J0I 
V. editionem Paris, (anno 1 8 5 7 ) ] . 
[Tag. 127 Codicis] No ( = nota) q ista dicto lar addita vbis 
1' (i. e. vel) noibs 1 pnoibs ul participiis i qu°cGq casu. 1. tpe. 
Í. mo" tminàtibs in a ut bagad facit plűale numerü vbi gtia ut 
kisi est ho. s (= sed) kisi ter süt hones. Tis e ( = est) dens s tisler 
st ( = sunt) detes. exeplu st ( sit) vbo tatlar3 e gustai, s. tatlarlar 
est gustai, hoc tatù e itclligcdm solfi i verbis ttic psone qa 
( — quia) pma et soda (=sccunda) lit ( = habet) alia regula sicut 
ifra dicet (=dicetur). 
Nö q ista dicto asm facit suplatim tarn in noibs qua i 
vbis p ponedo ( = pracponcndo) ea. sic (—sicut). v. gtia ( = verbi 
gratia) kara. e nigrü. s asm kara est nigerimü. et tatti e dulce 
s asru tatti e (laicissima, et sic c s ( ? de) vbis ex'" ( — cxemplum). 
titlcrme e volo s asm /itemi è mag ( = magis) volo et sozlerm e 
loquor s asru sozlerm e multü mag loquor et sic s (de) oibs 
( = omnibus) alijs vbis et noibs Ifallibilit — 
Nò q ista dicto, tac. 1. dico ree. postposita noi poitiuo 
( = nomini positivo) facit cöpertü ( = comparai ivum) sicut hic kara 
' «Vel tempore vel modo». 
2
 Cag. et kaz. baka. 
3 Cag. j j l e b b ' , ^ j l o A j l j «queritare», in glossario prof. VÁMHKKY «zu sehr 
suchen», herumwühlen», «choisir avec trop de zèle», cf. etiam 
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e niger. s. cararac. e. nigrior. katti e durfis. s. kattirac e du-
rior. tuz e rect s. tuzree e rectior qu (= quum) aut debeat adi. 
rac. vi ree. n (non) e regula firma' 
No q ista nicco. k'ibi addita alicui nomi denotai aliqui2 
(sic!) similitudine vt tongus e porcus s tongus kibi é sic3 poro 
No q ista dicto ci. addita alicui noini fac ( = facit) nom 
maistle ( = nomen magistrale) illius rei qua significai ilìud nom 
cui addit sic ( = sicut) vbigtia ìitmek e panis s öt make i é ille q 
facit pane le km4 é panus sed lek mei é q facit panü et sic de 
similibs 
No q ista dicto. tic : addita noini cocto ( — concreto) facit 
illud absttü ( = abstractum) sicut vbi gtia cigi est bonü s egilic 
e boitas. kara e nigrü s karalic e nigreto (sic!), bir e unus s 
birlic e unitas könu e iustus s könulic e iustitia et sic de sTgis 
(^singulis) 1' ( = vel) aliqu ( = aliquando) tm (=tamen) poit. 
lue. ut lie.5 
No q ,a ( = ista) dicto mak. addita vbo sede ( = secundae) 
psonoe (sic !) Tpativi ( = imperativi) modi facit nom drivatm nom 
at ( = autcm) derivatm apello illud q descedit a vebo. sic ( = sicut) 
coinestio a comededo bibitö a bibedo oro ( = oratio) ab orádo vbi 
1
 Jam in prolegomenis observavi, annotationem suprascriptam satis superque 
demonstrnre, quam paucam nonnullos seriptores codicis notitiam verae linguae cuma-
nicae indolis habuisse, in linguis enim turcicis harmónia vocalium lex summa est, 
quae V A M B É R Y docente in toto dominio linguae őagataicae unain tantum infractionem 
camque in forma siijiirgamak passa est, cf. etiam sùjùrgal. 
2
 I. e. alicuius. Siglum 5 falso appositum est. 
3
 Siglum abbreviaturae h. 1. supervacancum est. 
4 Cf. cag. ^I^JCAJ»., quod V Á M B É R Y in glossario suo «ein weites Winterkleid», 
«large habit d' liiver» interpretatus est. Pannus turcice coka, cuhti sonat, cf. hung. 
csuha. 
3
 Observatio claudicat, harmónia quippe vocalium fixam statuii legem. 
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gt ia oltur e sede s olturmak e sessio. tur e s ta vi su rge . 1 s 
turmak e s t a to vi s u r r e c t o e t sic de al i is2 
N o q ia ( = ista) d i c to . mei3 faci t i t r rogacoe ( = in te r roga i io-
nem) i tpoi ta ( = in te rpos i ta ) psona it ( = inter) . v b ü et nom i 
oi mo tpe pa ( = in o m n i modo , t e m p o r e , persona) sic vbi già 
( = grat ia) bilirsen e sc is s bilirmàsen e scis tu tilersen tu vis 
s. tilermdsen vis tu et sic de al i js 
[Pag. 12S Codicis] N o q ia ( = i s t a ] dicto. sis a d d i t a a l icui 128 
noi d n o t a t p v a c o e m ( = p r iva t ionem) illius nois sic vb i gtia. basd 
e c a p ( = c a p u t ) . s. bassis e sii ( = sine) capi te , et. e m a n u s s 
elsis e sn m a n u . tiz e g e n u s. tizsis e sne genu tis e dens s. 
tissis e sn d n t e sic de a l i j s — 
N o q is ta (sic!) d ic to . kesz. a d d i t a nuis ( —numeris) d n o t a t 
vice sic w g {= verbi g ra t i a ) , bir e u n ü . s birkes e semel e t 
s ic de duobs t b s ( = t r ibus ) p to tü n u m e r u Tfalibilit. 
N o q d ( = de) a l i quo vbo no ( = non) h a b e t (sic!) nisi t r i a 
p sona pse t i s Tdicativi mo i nui sTgulals ( = ter t ia p e r s o n a p raesen-
t is indicat ivi mod i , n u m e r i singularis) q ( = quae) sp finit ( = s em-
per finitur) I ( = in) er e t p ( = per) s b t c o e m ( = sub t r ac t i onem) e t 
ad i coem ( = add i t ionem) fit p m a et sa p s o n a ( = p r i m a et s e c u n d a 
persona) et nuT ( ^ n u m e r i ) plris i q°lib m et t r e ( = in quol ibe t 
m o d o et t empore ) sic p i f septas reglas dec le ra t . s a i ì qm ( = a n t e -
quam) regie p o n a t ( = ponan tu r ) p m o q u e ordine t enebo . p p o n a 
1
 In hocce textu punctum ad peculiarem praecedentis vocabuli distinctionem 
usurpatur. 
2
 E. g. pag. 137 codicis : A ve kining soslemeki erur kumisning avazi «ave ! 
cujus loquela sonum argenti imitatur» etc. Infinitivum verbi, uti jam in prolegomenis 
vidimus, suffixum maga, màgà vel ma, ma efficit. 
3 Scriptor hoc loco aliam quoque ejusdem suffixi formam mi simul cum me 
proferre debebat. 
4
 Vocabula textus interdum hoc modo distinguntur, ut inter duo puncta posita 
appareant, qua distinctione aftentio lectoris jam primo obtutu in vocabula ita scripta 
derivalur. 
I ;6 
( = proponam). videdm e pino q ni ( = quo modo) illa ttia psona fit 
pma et seda, sedo (=secundo). q m fit nü plris tto (tertio) q m va-
riai; p ras ( = modos) qrto (=quarto) q mod°distigut p tpa qnto (sic !) 
• i I vu l t 
q m ista talia vba fiut negativa dico pmo q ia ttia psona sic e tiler 
i. loqt i. so it i. vadit 
sözler bilir barir fit pma p ista clictoem. men. addedo sic ti-
i volo loqt ior scio vado 
lerm sözlerm bilirm barirm et ca (cetera) e (? et) (} men ide 
e q (idem est, quod) ego. Fit ctia sa ( — secunda) pna p adicoem 
istius dictois sen. q e tu tilersen. i. vis sözlersen. i. loqris bil-
.i scis .i. vadis 2 
lirsen barursen et hoc itellig turn (sic!) ( —intelligendum) Í pti 
tpe rdicativi modi. Sedo ( = secundo) fit nü plis. per istas dict-
ues bis. i. nos. sis. i. vos et lar q fac spr pillale num ( = quae 
faciunt semper pluralem numerum) vbi ga tiler i. vult s. tiler-
bis e volumus sözler e locjt s sözlerbis e loqmr. Sic e de sa 
( = secunda) tiler e vult s. tilersis e vultis sözler e loqt s sözler 
sis e loqmini. Sic e d tei ( = tertia) pa ( = persona) bilir e scit s 
bilirlcr sciüt barir e vadit. s. bareuirler (sic !) vadut et hoc e 
ItelligedG i pnti tpe idicativi modi, et nö q ad maiore expssi-
oem dnot'àda aliqdo pponunt et pt ponut ( = aliquando praepo-
nuntur et postponuntur) iste dictoes sic hie men tilerm. i. ego 
volo, sen tilersen. tu vis. ol e ílie un s°3 (unde ? dicitur). ol 
tiler i. ille vult. ol bilir il le scit et etia i pTri biz tilerbis nos 
volum siz tilersis vos vultis In ttia pa ( = persona) no e cöswe-
1
 «Id est». 
2
 Interpretatio verborum cumanicorum latina, uti ex prolatis exemplis elucet, 
plerumque supra formam verbi cumanicam legi potest. 
3 Fortasse un Hc i. e. «unde» loco «unde». 
tudó q pponat tm siq vellet ppone posset dice ( = tamen siquideiri 
vellent praeponere possent (licere) anglar* tilerm2 (sic!) qá ( = quia) 
angler (sic!) é. illi. Tto ( —tertio) q rh variat p modos diced1" 
e pmo (dicendum est primo) q iíi sint modi ipavl ( = imperativi) 
so ( = secundo) q m idicativi q talis ordo reqrit.3 
[Pag. isi) codicis] 
Intellivo anerlarm* o 
intelligis 
intelligit 













ipto intelligebá anglar iidám 
intelligcbas anglar tiding 
intelligebat anglar tidy 






















an triad dar 




 Kaz. a/ar, kasgar. ular, turkom. ular, sed osm. anlar. 
2
 Mendose pro tilerlàr. 
3 Cf. cag. ong, ting «intellectus», anglak «intelligens», anglatmak etc., kaz. 
ang «intellectus», «attentio», augna «intelligere», osm. idem, altaicum augno «redu-
cere in memóriám» (v. V Á M B É R Y , 1. c. pag. 56). Ng (n) in hoc paradigmate per 
duas litteras ng vel ner sigltim ^ denotatur. 
i ;8 
Optativo 
pfto intelleram angiamis edT intelligere 
plqm (sic!) 
intellexeras angiamiseding intelligeres 
intcllexerat angiamis edy intelligeret 
intellexeramus anglamisedik intelligeremus 
intellexeratis angiamisedin- intelligeretis 
giz 







futuo intelliga anglagaymen intelexissé 
intelliges anglagaysen intellexisses 
intelliget anglagay intellexisset 
z7/>/rintclligemus anglagaybiz intellexisemus 
intelligetis anglagaysis intellexissetis 























futur° intelliga anglaim 
intelligas anglagil 
intelligat anglasun 
intelligamus anglalem vl ang-
laleng 
intelligatis anglangez 
intelligát anglasonler (sic !) 
(sic!) 
futó intelligito anglagaysen 
intelligitote anglagaysis 
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[Pag. ijo codicis duabiis constat col it mais, in quorum prima 
paradigma praecedentis pag. absolvitnr\ 
futuro3 intellexero anglarbolsan (sic !) 















ancora tenger2 aquilo 
amplü kent tornakxi 
anphora (sic!) bardac 
anglarbolsak 
anglarbolsangez 







angulus bulun 1 mungus6 
angnus (sic!) koz7 




antic abiska. vet eske 
anus kurtka. olim crtcgi 
anulus juzuk 
arcus. ja. arcfi tedo. ja 
kurarm 
1
 Haec tota conjugatio in cunjunctivo mendosa est, in omnibus enim termina-
tionibus illius formae syllaba re desideratur. 
2
 Cag. anglasang, anglasangìz etc., kaz. angnasang eje, a/iguasag'iz e/e, 
osm. anglasa'idìh, anglasa'idìii'iz. 
3
 I. e. futurum exactum. 
4
 Perfectum conjunctivi vel rectius conjunctivus futuri exacti. 
5
 Pers. j S á J , turcico ^ c y ò ^ t f Glossam «aquilo» fortasse tornakxi sequen-
tis lineae interpretatur, of. pers f f j * «compressio», complicatio» voi cxT^ó' «vortex 
aquae» 
6
 Proprie «oornu alicujus rei». 
i Osm. tfőjjj, bosniacum ktizy. 
i8o 
Geni intelligédo anglar egeő' 
ifinítu intelligé anglamaga 
Secdm ista dclinacoem potes 
dcünae ocm dclinacoem 
astrologus julduzci 
avarus kizganci 
avus ulu ata 
avuncul ananing agasi 
angelus fristà 
anima tin ul gan 
animal tinlc ianawar2 









acut iti. acuo. bilermen5 
asinus esek 
azimus kemec6 
abscondit iasunmis kizlemi* 
abissus tutken 
aptus iarovli 




ager tarlov vomer saban temir 
agricola sabanèi 
aratura saban ieri 
area jndir10 
1
 Hoc ipsum paradigma et in prolegomenis legi potest. 
2
 In prima codicis part e. yanauar, pers. JyiLa. et s.^j! osm. 
:l
 Cag. capmak, capa/a mab, kaz. cab-, bosn. capalmab, hung, csapni « i Dili-
gere », «caedere», csépelni «triturare», excutere grana frumenti», cf. etiam mongolicum 
capei et cibba s cipba. 
4
 Mendose pro salkin, v. éag. et alt. sal bin, jak. sa/gin, mong. salbi v. sàlbi. 
3 Cf. osm. •ìLcsAj. 
6
 Cf. hung, borász, antiquum slavicum bx'asb, vid. M L K L O S I C H «Die Slavischen 
Clemente im Magyarischen» (Viennae, 1871) pag. ,38. 
7
 Mendose pro kocbar. 
8
 Al in lingua uigurica et cagataica dolum, fraudem significat, cf. quod ad 
permutationem significationis gr. |j.rjyavr, et re'/vr,, quae duo vocabula 1. fraudem, 
2. artem significant. 
9 Cf. hung. pób. 
portasse arab. dckÁifc, pers. 
J j ù l «mensura». ' 
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acus ine. teme, èialduz1 arca süduk4 
amicus dost arma sagots 
amasia, kuma2 aurora tang sara 
adusarius tusmen ascella coltuc6 
amigdalü. hadam aricalcum. iez7 
ancilla karavas3 accidiosus: kahal8 
acusator (sic !) èakèi 
aiaz9 serenü 
estas jain'° ver jaz 
autünus kuzim 
hiems k(es)11 
[Pag. IJi codicis item duabus constat colnmiiis\ 
aper kaban'2 accidia gahalluk14 
aier salkun neglies. osai 
auster tengizich13 invidus bagil kisi 
1
 Pers. Jlj-^ «acus grossior sarcinis consuendis». Quod ad teme, cf. arab. 
y t i «amuletum ex capillis, lana et pilis camelinis», cf. etiam arab. pers. 
(suff. quod S H A K E S P F . A R docente «brocade», «cloth of gold tissue» significat 
(v. VULLERS «lexicon persico-latinum). 
2
 Cag. L u i . 
3 Cf. osm. { f^y* idem. 
S 1 «A 6 » O » 
4
 Cf. arab. ^jJuCfl et ^v.JC^). 
5
 Cf. arab. kJuí «arma». Revisor o lituravit, sed loco ejus / adscribere omisit. 
6
 Osm. ^jjjdji. 
7
 Kaz. jiz. Glossa latina mendose scripta est pro «orichalrum». 
s « t 
8
 Cf. arab. J - S ^ . 
9 Scriptor loco glossae latinac negligenter cumanicam scripsit. 
» Cag. 
11
 Duae ultimae litterae vix legi possunt. 
12
 Cag. ^ L i , hung, kan, mong. gonio. 
'3 Proprie «flatus a partibus maris (= tengiz) proveniens», cf, hebr. £3», quod 
in libris veteris testamenti Gesenio docente bis copulatur cum septentrione (pS}£)> 
etiam arab. quod cum derivatione conjunctum est. 
« — 
14
 Arab. ch^a-. 
I «2 
Balzamus balsaman 
bolus tovram1  
botrus salkum2 
bibulus esrikci3  
balneü et ysy tepedus (sic !) 
buccella keseo4 till5 
baptisteiu. lahan 
bitumen siris6  
principium aval 
fidelis vT fidus inak7  
vtus erdem 
moricratus (sic !) 
discijilinatus 
paciencia tözumluk 





vindicator öc alguci 
habcs tu materiam kerek 
jarov10 barmi 
respectu aar baca 
venialia pcca ( = peccata) keöer 
cakli jazik 
confiteor kunerme 
habituaco p exerciciü 
j t m a " 
cxerccaris idmálagil 
pdidit aygakladi12 
detractor vi suzurro (sic !) 
usahci 
1
 Cf. cag. ^ L L é j j «in frustra dividere». 
2
 Osm. jvi-'Lű. 






 Cag. osm. s. Jy^.^, hung, csiriz. Cum hacce glossa siris 
dispositio vocabularii alphab. terminatur et cetera vocabula, quae usque ad fìnem 
hujus pag. sequunlur, alia manus eaque priori in scribendo minus excercitata 
scripsit. 
7
 Cf. cag. ^JJUjI, ^ L o , ^.UjI , ^yb! «conseiller intime», «confident» apud 
PA VEI' de COURT., mong. inuk, burjaticum in/rg «amicus», iiiagla- «amare» (v. 
B Á L I N T « A Z éjszak burját-mongol nyelvjárás irmertetése» in glossario). 
8
 Cag. ^ J a p u d PAYKT ile Coi RI. ; «moricratus» — morigeratus». 
'> Cf. c a g . J I + A S I j . 
IO
 Cag. gl^U «utensile». 
1
 Cag. «facere». 
12
 Cf. cag. jjLftjl. 
>«3 
castitas boy aruvlihi 
utique elbeti1 
difficulter jolap 
genetrix tuurguci vi tuurdaèi2 





avaricia tàmà 6 
luxuria boy sokluki7 
gulosus boguzgur 
cominutü usaldi8 
kábul eter ratü tenet 
joluni kondergil sen9  
sövgaca tilegánca 
bn placitü tuü 
scdm ( = secundum bene 
placitum tuum) 
sen busràgànéà (sic !)10  
sin (? etiam) tu approbas 
job sàngancà (sic!)-11  
acceptavit bess a radi" (sic!) 
manifestavit belgirtir13  
volütas tilek 
IIn columna dextcra adhuc haec vocabula sequuntur:\ 
dabit ( = dabitur) berilgay 
' Arab. 
S a J I . 
2
 Cf. altaicum tnu, osm. dogmák, doooia k, kaz. tin-, tu- «nasci», t'indir «ge-
nerare», ttudìrìucì n. ag. 
3 Cag. 
duJLV,! «inutilité» apud PAVKT de COURT. 
— e, 4
 (VàA.I «brave», «violoni» apud l 'avet de Court . 
5
 Arab. pers. b «cupidus», «avarus», osm. 
«LjGuif. 6
 Arab. «^Jb «concupiscentia». 
r. o , 
7
 Cf. arab. i^ Jiy-»» «desiderium», osm. gjì*" 'c'cm-
8
 Cf. cag. (Jj^JLìjl «ótre brisc» apud PAVKT de COURT. Prof VÁ.MBÉRY 
formam ^jl+xJLijl profért, ef. etiam Praeecdens usa bei in forma 
rum cag. ^sOJiLíj! convenit. 
9
 Proprie «viam tuam complana». 
10
 Cf. kaz. baskar «finire», «pertieere», «statuere», «imperare», rag. bukkannak, 
osm. basarmak idem, cf. etiam formam cuv. pus, pus, quod cum cag. has idem est 
(VÁMBÉRY, 1. C. p a g . 200) . 
11
 1. e. sanguinea, cf. osm. ; pop id est, quod kasgaricum jiìb «bene», 
cf. etiam mong. zób et verbum zbbsije — «approbare». 
12
 Priorem voc. a loco alterius revisor adscripsit ; bessaradi i. q. basradì. 
•3 L r e v i s o r a d s c r i p s i t . 
i«4 
söundirgiéim1 paraclitü (sic!)2  
illictingvis3 sprevistis 
kossigi4 vl seyr5 dictator (!)6 
tesinf7 etti (sic !) dictavit 
kayma kerekimizda utru kelgil8 
[Pag. 132 cod. duabus constat columnis\ 
tengrini sövgil baréa ustunda 9  
No piures nom dei tui T anü 
( = in vanum) 
tengrining ati bile antiémàgil10  
Sanctifica sabata 
ulu kunni avurg'agil11 
dififeretia tafsanyt12 
ol kelgáli vl ol kelgádan 
beri postquam incé (? incessit) 
vl conglu13 mahsit Tteto14 
eygi keycga15 konémizim16 
bo's idumétis d sü'7 
deleetatus 
1
 Cf. cag. süjünmák et süümak, kaz. söjön-. 
2
 I. e. paracletus», graece -aoizX^to; «advocatus», nimirum «spiritus sanctus», 
vid. apud JOANNKM : «ego vero rogabo Patrem, et alium Advocatum dabit vobis, ut 
maneat vobiscum in aeterum : 
«Nempe spiritùm ilium veritatis etc.» (cap. XIV. v. 16, • 17). 
3 Cf. kaz. àliik «vituperatio», àlàkla- «vituperare». 
4
 Cf. ostri. ^gSSjdzps «cursor». 
S e , 
5
 Arab, «-slw «is, qui incedit». 
6
 Falso pro «cursor». 
7
 Mendose pro tesnif, vid. osm. LLxj! 
8
 «Quum domum redibimus, obvium nobis te da». 
9 Vid. textum decalogi Mos. II. 20. V. 5. 7. In hac enumeratione praecepto-
rum sec. decalogi mandatum, quod in versione altaica ita incipit : pofi na calu tur-
ghuspagh'in ! (RADLOFF, torn. I. pag. 192), desideratur, ultimo autem loco sec. 
Jesu Chris ti mandatum «diliges pro.rimum ut teipsum» (Matth. XXII. 39) legi 
potest. 
, 0
 Cag. J U ^ V j I o ú l . 
11
 Revisor loco g expuncti / suprascripsit. 
17
 Mendose pro arab. «y^lyoÁJ scriptum esse videtur. 
•3 Falso pro conglu vl mahsit. 
14
 I. e. arab. cVoJi.v v. òyjNùjc «intentio». 
•3 Cag. -iLyb' s. v i l e / ' « habit » apud PAVET de COURT. 
,6
 Vid. éag. J L i b A ? 
17
 I. e. «bonis indumentis delectatus sum». 




jalgan tanihlik bermagil 
özga kisining nemàsi suhlamagil 




















kovsi ptus ( = pectus) 
aziki bar utilitatis est 
azihga teyptur* pvenit 
afferas teyskil ' 
nega tabunirsen 
ad tj ( = (jiiem) adoras 
essirgagil7 qpatiaris (sic!) 
seni essirgerme 
qpatior te (sic !) 
essirgarcdim conpatiebar 
variatus torlendi 
bz ozündán (sic !) tuurdim 
(ley dek (lep9 
drust tcgridan (sic!) de veö 
so ( ileo) 
altinda vl jargulan1" 
1
 Cag. (JU-yJ . 
2
 Kaz. tejes-. 
3 Uig. kevenz «superbia», hung, kevély «superbus». 
4
 Cag. «Jbù^j — «invidia». 
5
 Mendose scriptum pro erincec, cf. kaz. irencàk idem, cf. etiam hung, renyhe. 
6
 Fortasse pers. àjf*, v. arab. x j c y , cf. osm. t s E z y . 
7
 Cag. «miseratio», «misericordia». 
8
 Cag. ^ y L c X h j j ' «broder des figures» apud PAVET de C O U R T . , ^ J U Ì ^ ^ J 
«sich umstricken», «étre pris dans un filet» apud VAMRKRY. 
9 Dek, dej ob causam alliterationis simul cum dep memoratur. Dej in dial, 
chivaica i. q. dek. 
° «Sub judicio ejus». 
1 8 6 
dbitor udakòi1 kuvnèi invidus 
ersekük luxuriosus 
murratlic2 ide 
133 [Pag 133- haec una intcrjcctio legi potest.] a aleluia 
134-135 [Pag. IJ4 et 135. non scriptae sunt] 
136 [Pag Ave iehu /pe benedictissime 1 et t t salvator 
meus 
& ó y <j V y A V 1A 
137 [Pag I37~\ Ave ucmakning kabagi 
tirilikning agaèi 
jemissing bisgá teyirding 
ihne kacan tuurdüg4  
Ave Maria ki bisgà 
tuurdüg bu g2handa 
ani kim tengri tuurur 
p°85 nefik aytipturur 
desider i l i p (: per) 
Ave kiz kim kusané6 öza7 
c l a m a s t i 
kifkerip se tengrigà 
g r a m ( g ra l iu in l adepta a u d i t a e s 
soywrgatip isittirding 
univisti 
sösni tenga (sic !) biriktirding8 
1
 Cf. fag . d b , ! . Siglum super/'in voc. «debitor» vacat. 
2 » s s - , 
2
 Cf. arab. Syo «libidinosus», i ò y «perditus». 
3 Specimina litterarum, quae in codice nostro occurrunt. 
4 Oeto et septem syllabis compositae stropharum partes in una eademque 
linea sunt scriptae. talis stropharum eonstructio in quibusdam hymnis latinis, usum 
obtinuit. 
5
 I. e. «propheta». 
6
 U i g u r i c u m kùziis, c f . e t i a m kosàmàk « d e s i d e r a r e » ( v i d . a p u d V Á M l i É R Y in 
g l o s s a r i o u i g u r i c o ) . 
: = V -8
 I. e. «verbum in corpus (tenga loco teningà) tuuin recepisti», cf. éag. 
Jh> 
1 8 7 
Ave Maria ganingni 
jaruti ata nuri1 
juzuning jariklihinde 
s a i n t 2 
bisgà teyir onglik rasa3 
do in es 
Ave tengrining sen övi 
r e f u g i u jazuklining siginci 
ol k u t t u l u r 4 
sanga kim kertlep5 
re fu gi t 
kim siginir jek tusmade6  
Ave opening anasi 
nre i r . f i rmitat is m e d e l a 
agrikimising7 timari 
agrigTmisni ongatgiT 
mest ic ia d i scede 
kaygimisni se targat(gil) 
Itmu ( intimimi | 
Ave Maria ierihing 
sort i tus ac 
tengri t int ir" asá ha boying 
barcalarda artuk are 
seni tabubtur bri sili" 
(JL^^JlCj^aj vel fortasse «secreto confabulata es», cl. éag. ^ 
a p u d V á m b k r v . 
1




 Arab. |»Lí«oO „odor», vel quod milii probabilius videtur Mcss/ns ; onglik 
«salutaris», cf. cag. «ex morbo eonvaleseere». 
4
 O/ kuttuìiir loco kim expuncti alia manus annotavit. 




 Cag. ^ J Ó j é l . 
8
 Cf. praecedens onglik. 
y C a g . ^ y U j ' L i j L «dissolvere». 
sá. k •' enei- «cotiqjianare». lo nacce linea novelli svllabae continentur. 
•' Oigoi sink «purus», npius». Syllabarum numerus octo est. 
'-' Pro killing. 
88 
fìJins 
Ave kiz kining12 oguli 
voles 
bisni tiley jarli boldi* 
kökni jerni jarataèi 
oia p o s s e s s o r 
baréalarni erksindaèi2 
q nos ex t r ax i s t i 
Ave bisni éigaripturga3 (sic !) 
öluning kabakindan 
Syonda biz ki turalim 
oygunò irin saa ayttali 
Ave are tining övi 
kayda beymis ypc kondi 
jarlilergà (sic!) ada (^andan) bahmis 
d i g n a t u s jarilgamakga jiipzimis4 
locutì ( -locutìol 
Ave kining soslemaki 
e ( . es t ) a r g e n t i vex (sic. :) 
ervr kumisning avazi 
p b a t u 
jetti5 ot da cimgipturgan6 
enigmata oia dccl ( ..clrclaravit) 
matellarni barőa aègi 
1
 Haec quoque linea octo syllabas complectitur. 
2
 De hac linea idem, Erksindaci= uigur: eriklik, erklik, vid. apud VÁMRÉRY. 
3
 Pro cigaripturgan. 
4
 In hac quoque stropha lineae inferiores octo complectuntur syllabas. l'enan-
tius tìotmrius Clemens For tuna tus (t 609) lingua lat. strophas hymnorum etiam 
ad hunc modum eonstruxit. Jiipzimis — jacuticum sóbsüö. 
s Ot «ignis» h. 1. planetam, proprie stellam significare videtur, cf. pers. 
^ajJLo (J—öl »ignis astri, crux dicti», cf. etiam pers. Ü&0>ji ouiff ^yAÍáj'f 
apud v c i . l e r s . Cum. jetti ot i. q. pers. UcOjl oÁlC «septem planétáé» (olj'j! caáíb 
idem). Mysterium planetarum in numero eorum divino septem residet, qui idem 
numerus in septem elementis vocalibus, quae teste Eusebio nomen Dei sacrosanctum 
complectuntur, itidem occurrit (Praep. ev. 1. XI. c. 6). In lingua mongolica ot vel 
odon stellam significat, in dialecto burját, odon «stella», odo-misi «stella» (vid. uái. int 
• Burját nyelv» in glossario). 
6
 Uig. comlamak «colligere» apud VÁmbérí. 
I,S( I 
'dilli: 
Ave kiz kin ing tug,ani 
interiori» ocelli, nri lume 
irköziniising (ic közimising) jarigi 
e n s 
erip azani kutkardi 
T m o r t e sua no pini-it n i ,dormire 
ölumda usutmadi 
[Pag /Jtf] Ave Maria kim bizga 
pie ( -prolenn genn i s i i a d u l i l i t a t e . 
uruh' tuvrup se asihga " 
n o s qde < cpiuk-mi 
barcamisda anda baska 
as t r imi ail ptiícem I p i r d i t i o n c t n l 
teysli edik tas4 bolmaga 
1 t a i . e r i i , ilio 
Ave kining termásida 
messiás jalgiz konuptur misiha 
s ine macu la fc, it 
aypsiz anda kimni kildi 
mengi tavga' angid'di.7 
Ave kiz killing mirati 
kökdii kelip liaèka midi 
illa, juia nil 
alay bizni illind'di'" 
a m o i i s viiis laqueu.s 
sövrneklÍ£Ínin<( tuza^i '1 
ligwa (>i<: ' I 
Ave saa killing tili 
-accia (sapient ia l 
megli sözdíi bilik aldi 
1
 Cag. (Jij^j' «semen». 
2
 l'ig. et tag. I isik. a\/g. 
3
 Kaz. trjes/e * nei essa riunì ». • conveniens ». 
4
 Kirgizicum his «reprobus». ef. etiam éag. , v l o i U U . 
5 Ci. palaeosloveri. treni « t u r r i s » apud M l K I O S I C H , h u n g , terem. 
6
 Cag. .Li'; mengi tur «mons altus», i f. ujg. mengi, mingi «altu 
7
 Uig. nkmak, éag. ngnnik. 
8
 Fortasse arab. u l 1 yc «speeuluin» v. ù l y . * «hereditas». 
9 I. e. miniti. 
Cf. éag. ^UsOJb! , kaz. eh n-, 
" Kaz. fnznk. 
190 
i t a n t u 
anca cakli1 ki fristàl 
n a t t ingete^ 
saa ietmeyin2 tanglarlar 
Ave Maria ki acting 
kökni dage enderding 
l i be ra to re nrm 
kutkar'darcimis3 ihcm 
vict 
ki tusmanimisni jeng'1' 
t a l a m u s 
Ave kiz kining kertegi4 
sicut sol luc idus e ac ca l i dus 
kfidey iarihtr há isi 
spost i h o s p i t a t a es t 
ypc kujövni ködurding5 
l e t i f i cas t i 
barcalarni sövdurding6 
sac r f i c iu 
Ave kimning kurbanini 
p i n g v e vidcs m i s e r t u s e 
javli korup iarilgadi 
Nalde rec ta i ra s u a " 
tegu7 köz könu8öpkásin 
dimit tes 
koxup9 b pt ( = beriptur) algisin 
Ave Maria anamis 
seni söup cin hanimis 
barceda ustun köturdi" 
1
 Cf. Kaz. minili iak/ì, siti /akli «tantum», — mj cakl'i «quantum», cf. etiam 
fag- (J^La-, e- S- j A 3 ^ 
2
 Cag. xJl ».**J, kaz. fit-, mong. jigöt, vogul, joht, hung», jut. 
3
 Cf. cag. kutkarmak «salvare». 
4
 Conf. cag. JU^aSA fauces», «abyssus»,— kaz. kirtek «incisura», «excavatio»,— 
bosn. idem. 
5
 I. e. kondurding, cf. cag. ^ « ^ j J ü j j apud PAVFT de COURT. 
6
 Siglum abbreviationis praeter ullain necessitatem adnotatum est. 
7
 L'iguricum taku «etiamque» altaicum tail, daa idem, vid. apud VÁMBÉRY 1. c. 
8
 Observa augmeutum eorroborativum, cujus usum etiam in lingua mongolica 
conspicimus (e. g. sap sagaii «valde albus»). 
9 Mendose scriptum pro knjup. 
Cf. cag. J L c E - Á ' «elevare». 
I()I 
r e g a l e co rona sua 
salik1 dacini keddi2  
Aue kiz kida3 atasis 
sic vmis (—sicut ve rmis t 
kurtley turip beymis ihc 
t o r tuosa se rpen te 
burulipturgá4 ilani 
p m e s 5 ctuTt ( con t r iv i t ) c rkes 7 kildi 
basip jancti6 dag oltdi 
[Pag. / J p ] Ave iessening éibugi. 
tayjak bizga seda bitti 
c u r v u m n n n rectiHcat 
egrimisni ol ködurir.8 
infirmila nrm s u s t c n t a t 
kucsismisni kcitr'ir 
Ave sen kiz ki ganingni 
n accepisti I i i anu 
almeyipsen bolmaci 
a p r o b a s 
an9 han busrep"' seni sedukl" 
g l o r i o s u s 
barcadat2 haybetli'2 
y 
Ave kiz ki soiurgating'3. 
ucmak iolin bizgà acting 
1
 «Sertus», sa/ik dac «serta corona», vid. verbum arab. vìLL* «tnserere rem 
in aliam». 
2
 1. e. kediirdi, cf. cag. «vestire», «investire». 
3 Ki nitldn. 
4
 Cf. cag. 
5 I. e. «premens». 
6
 Cag. «'Il t 4 ' «conterete». 
7
 Mendose scriptum pro crksis «debilis». 
3
 Cf. cag. J l o . J ü A ' 
9 Scriptor an mendose seriptum, quod espungere omisit, in /tan «Deus», «rex» 
correxit. 
10
 Cf. uigur. basa ria a k «dimittere». 
11
 I. e. seda kim, mendose scriptum pro sevdi kim «amabat, qui etc.» 
12
 Kazanice àjbdt «insignis», quod mihi cum arab. kxxff idem esse videtur. 
'3 Cf. uig. sojurkamak. 
192 
bizni jurga1 jollaringa, 
facias pven i re 
kuurup ietkirgil ihcga* 
Aue klga altarini1  
ihc opening boyini 
tégri tutiptr söup 
kollaringni arov4 körup 
q sm nom tuu (=-qui s e c u n d u m nomen t u u m ) 
Ave ki atinga köra5 
bu gahaning tegizina 
batmaz iulduzni tuurding 
könulik iolin korguzding 
v i?o r 
Ave kiz kimning koati6 
era t sp t s a ( - spirilus sanct ìI d e s i d e r i u m ve! affa (- a f f a t u s ) 
erdi ari tin mihiri7 
boying ada ( — anda) ciceklemis 
tengri seda ( = sendàn) haőan8 tuvmis 
v o x t u a vicit 
Ave uning organani9 
korking iengipt' libáni'" 
1
 Uig. jorimak «ire», alt. jor idem, vid. apud V Á M l i É R Y 1. c. 
2
 Observa in hac et in sequentibus strophis aequalem finientium vocum sonum. 
3 Lat. «altare». 
4 Cf. éag. aru. 
5 Antiqua quaedam traditi» nomen O'H)? (gr. Mif.iji, Mxpix) ex ")|>j «gutta» et 
«mare» contlatum dieit. Scriptor hymni manifesto ad hanc traditionem alludit, vid. 
Makiári PAP LAJOS «Bibliai egyezményes szótár» (Bestini, MDCCCI.V) sub. voce Maria. 
Sa, 
6
 Arab. i y i «vigor», «potentia», osm. yi idem. 
7
 Cf. pers. y x «amor», amicitia». 
«quum». 
9 Gr. őpjavov, quod hung, orgona dicitur (cum terminatione a). 
10
 Mons I.ibanus, cui scriptor cantici canticorum (cap. 5, v. 15) staturam ho-
m i n i s omnino pcrfectam similem dixit. 
>9.3 
OCCis € ( O C c i s l I S CSI I 
k; bizi ucfi olturuldi 
buzovley1 aning anasi 
Aue saa ki iglading2  
hacda ölgáda oguling 
in gaiuìiit dolor tu vs e (versus est i 
sovegá' acuving tondi4  
ölüindá4 kaca kopti 
Ave sendà ki iasidi6  
balda tatli tengri sözi 
ani bizgá sen tatirgil 
f s p l e n d o r e v u l e i ( v u l t u s e j u . s i a b s c o t i d e n o s 
jüz iarkinida iasirgil 
intel leetu tuu 
Aue Maria usingni 
cop le tu pfectu egit 
tengri tanná7 tugel8 kildi 
kacá seda (sendán) aing (=aning) sözi 
ten isi sis9 tenli boldi 
m u d a n q u a fuere t ( m u n d u s a n t e q u a m l 
Ave dunia bolmadikda 
elegit in mansione 
seni tanglapt7 konisga 
tengri saa neèik tusti 
I bizgá bahap1" jarilgadi 
1
 Cf. rag. W y p «vastitudo», «ruina». 
2
 Cf. cag. ^JjLoiÜeo «plorare», alt. igla, ìjla, cf. etiam kaz. iuta- «ululare» 
3 Mendose scriptum pro söviníga. 
4
 Cf. osm. • se convertere», bosn. dòn mák idem, vid. apud BLAC. 
5
 I. e. ölümindán, cf. pag. 148 olvmdà kopti. 
I. e. iasirdi, vid. cag. ^JjLyiL» «occultare», 
s S , 
7
 Arab. -Lob" 
i. q. |»L> «integer», «perfertus», «absolutus». 8
 C a g . j l y j j « p e r f e c t u s » , m o n g . tög l, tögol, tögöldör i d e m , cf. e t i a m h u n g 
tökéletes idem. 
9 I. e. «sine corpore et calore corporcum factum est». 
10
 Loco a expuncti alia manus i suprascripsit. 
CO D EX C U M A N I C U S . > 3 
>94 
q esuristi 
140 \.Pag- J4°•] s a a D acikting 
edul iu 
azih1 tilcy kökga kirding 
fecistT vivere 
anda bizga sen javdding2 
qe ( q u e ) 
kök ötmebin ha tatirding 
Aue ki jalgiz tengriga 
scivist i glor iar i 
bilipt se koanmaga3 
felix a n a t u a ( an ima t u a ) 
bahtli ganing anda tindi4 
p lena r re (sic !) a cgau i s t i (sic ! p r o : g a v i s a est] 
tola Willis ha sovdi6 
de tua a l ) u n d a n t i a 
Ave kiz olbekligingda7 
v u l t g r a t i s 
kT tilesa alir raygan8 
i eb ra t ( inebr ia t ) 
susüy ganni ki esirtir10 
sac i a t 
ha as11 tiiìi ki toydrir 
spua lcs ( . spi r i tualcs) ples ( -s prolt-s) 
Ave ki tin uruhling 
il sut e g e t e s ( 11011 sunt egen tcs ) 
muhtac devi12 Ini clunianing 
1
 Kaz. <isik , uz'ik «edulia», cag. ij i l . 
2
 Cf. rag. ^jLcjJtXcL), e. g. ^LojJcVclj .\jOiL) apud VÁMBERY. 
3 Cf. rag. keueiimiik, kövc/imak kiivenmiik «superbire», mong. khegö-ldze-
li ung. kevi'/ykediiì. 
> Uig. t'inmak «respirare», cag. idem, 
s Milli pro kilti scriptum videtur, /ohi ki/ti «completa est». 
" 1. e. sòvindì «gavisa est». 
7
 Mongol, e/bek, burját, elbeg «obundantia» (c/bck dc/bekj. 
8
 Pers. yjUof) (^bj t l^) «gratis». 
9 I. e. «sitiens». 
10
 Kaz. isert- «inebriare», iser- «inebriari». 
12
 Osm. Jkíb ^bűSX/o (v. Vil i , conjugationem verbi arab. «°PUS e t 
cesse liabuit»). 
>05 
ötmekiná. tengri asrar' 
tin asini berur aar2 
Aue saa ki köterding 
r des ider ia tua 
baréa tugel kusatling kusaclering3 
l iquata 
tengrigà. anda se ( = sen) sizding 
s icu t pingwedo e ide i Inibita es 
javléin aar ok singding4 
t u a subs tanc ia (sic!) 
Ave saa ki tözliking 
accep ta s c a loe tu ( s ic ! c r e a t o r luus) 
iopsinip5 jaratkaing" 
tinivit fi! io s u o 
biriktriptr7 ogluna 
uni lu rdidid (sic! red id i t ) t ( tibi) 
birikgani berdi saa 
Ave xpc anasina 
pos tquá fcs e ( f a c t u s est) 
oglung kurba boldi asá8 
kurba barca anda kaldi 
legis p f e c t o ( - perfectio) 
töráning tugeli jeti 
Tìiocecia t u a (—innoccn t iam tuan i ) 
Ave jaziksislikingni 
afTectas D s t r n s t u l i t 
arczulap9 tengri köcurdi 
1
 Cag. ^Lol^uut «protegere». 
2
 I. e. «ei (aarJ alimentum spirituale dabit». 
3 Voc. praecedens alia manus in kusaclering emendavit (cf. uig. kòsàmàk 
«desiderare»). 
4
 Cag. fciSl «imbibere». 
5
 Jac. sübsüö- «dignari». 
Cag. jaratmak «apparare», cf. etiam uig. jar atei «creator. 
7
 Cf. éag. birikmàk «adunare». 
8
 C a g . L ^ j I ^ U J ^ j . 
-- > c 
9 Cf. cag. JI «metiri» apud PAVET de COURT. 
>3* 
400 
s t an (sic!) psona tua e t m i t a t e 
haziz" boying mengulukga2 
fecit sede sui ipìus i d e x t e r a 
oltti3 özöz onginda 
Ave Maria ki tengring 
vide ( videre) des ideras sitivisti 
köwsap4 sen susading köruvsap5 
ad intetu j am at igis t i (sic !) 
muradinga6 emdi teyding 
vu i tum ejus v idens sedist i 
juzun korà oltruptr ding 
Ave jarihning7 anasi. 
q u a g e n e r a i 
ki tuur' ata tengri 
[inferius haec duo vocabula leguntur] 
importun ungestume8 
disposuit 
[Pag. 14ti] jollaringni ol bavladi9 
fecit pvere ( -- pe rven i re ) 
menguluk tavga10 jetkirdi 
q genuist i 
Ave kiz hani11 tuurga 
1
 Arab, y y «carusi, «rarus», «incomparabilis», quod vocabulum in dialecto 
osm. crebro usurpatur. Apud Fersas ^yàùib y y i- q- «honorare», «colerei. 
2
 Cag. mengilik «aeternitas», mengi «aeternus», mong. móngkhe idem. 
3 I. e. olt urti. 
4
 I . e . köruwsap, c f . c a g . v i L o b A l . A ' « d é s i r e r a r d e m m e n t » a p u d P A V E T d e 
C O U R T . 
5
 Ipse scriptor in fine versus köwsap in köruvsap emendavit. 
6
 Arab. ò\y «quod quis vult». 
7
 Altaicum jartk «splendor», vid. apud VÁMBÉRY 1. e. 
8
 Cerni, ungestiim. 
9 Cf. uiguricum baklamak «ligare», quod in dialectis éag. baglamak sonat 
cf. etiam osm. ( j^c ikx l j «ber», «conclure», «établir» apud H I N D O G L U . 
» 
10
 Mendose targa scriptum. 
11
 I. e. hanni, cf. rag. «rex», «princeps», mong. fan (ita e. g. buij. 
ci in •/., manguicum han). Secundum Johannem a Plano Carpini Cumani sui tem, 
poris Deum chain nuncupabant, Iiic quoque han Deum significai. 
9 7 
s a t a n a innoce te fecis t i 
Saytani1 erksis etkà 
se rvacom (sic ! s e rva t ionem) t u a noC i n p e d e 
asroving2 bizga teyirgil 
ad a e t n a ( a e t e r n a m ) fa l l i t e p t inge f a c i a 1 
mengulik ongga3 jetkirgil 
d n a r ( dominarum) c o r o n a 
Ave hatülarning4 daèi 
flliu t u n s t ! tibil induit 
ogulung saa keyddi 
var ia "Idumta 
turlu turlu keyitlni5 
T sua d e x t e r a c o l l o c a v i 
öz onginda olturguzdi 
quia tua vgin ì tas 
Ave kiz ki erdengliking0 
e c iv i tas 
erur kermé7 mengnhaning (sic!) 
fo s ( fons) exinde m a n a t 
tiri bulah anda agar 
deus i p e m e t bndlcit 
tengri öz kesi8 algisktr 
q u (sic !) manus tue 
Ave sen kiz ki kollaing 
os tuu et c o g i t a n o Isic ! cogi ta t io) 
avzing9 dage sagincing 
1
 Osm. b a«•;. (arab. idem, hebr. ?t2Ìl" genius malus in recentiorum Judaeorum 
theologia). 
2
 Cf. cag. ^JjLelywl «prof egere ». 




 Cf. fag . jvAaL «vestis». 
6
 Cf. jac. àrdàb «perseverantia». 
7
 Lexicon ^ioLi de v. bernien ita dicit : ^Li'Li' ^jLip yb^ etc. 
t X i U ^ y t a A * «T JuoyJ viri, apud VuLi.RRS. In terra Nogaiorum Jerney 
docente locus quidam Ab ber man dicitur. 
8
 Kensi a bendisi contractual. 
9 Cag. avuz, alt. a us et uus, vid apud VÁMBÉRY 1. c. 
9« 
oia ( o m n i a ) simul spa l l c ru t 
barca birga kopsapthir" 
l a u d e uniforme d e d e r u t 
ogüc teksi' bipt'ur (berip turur) 
ündicioüT teplu 
Aue algisning jihovi3 
jailgamakning (=jarilgamakning) anasi 
saa iglap ki jugunur 
t t u s e ( - t u t u » est) q mTam ( míser icordism) p s e c h t r (sic!) 
magattur4 ki jarilgatir 
cuius l o c u t u (sic!) 
Ave kining sözlamágáni 
ac m e t a l i s ( mentális) c o g i t a n o 
ha könguldagi sagici 
oTa d i v i n u s sesus sut {—sunt) 
barca tengrilik us er 
tua p r d e c i a ( - p ruden t i a ) scíecia sut 
barca hakil5 bilik tur 
q l a u d a s t i 
Ave"4 kiz ki ovding" 
tengrini dage körguzding 
q c u q itverit ( introiveri t i 
bu joluga7 kTki kircr 
ad ihm tut i ( ad Je sum t u u m ) e r t i t u d i n a l i t r pveni t 
ihcinga magat jeter 
c u i u s laliia 
Ave kining totaklari 
1
 Cag. j j l o L o y i , «quod VÁMBÉRY «chasser quel qu' un de sa place», PAVET 
de COURT, autem «flatter malicieusement» interpretatus est. 
2
 Kaz. tigez «aequalis», cag. míaaXaj (tiges) ; quod ad ögiinc, cf. uigur. 
okinak (cag. ögmük) «laudare», osm. öjntük. 
3 I. e. jih-ov (cag. öj) «sancta domus», cf. quod ad notioncm, hung, egyház 
Nyelvt. K. VII, pag. 120, —- Nyelvőr I, pag. 70, egy enim in hac compositione id 
signitìcat, quod in nomine loci Egki in dipi, ab anno 1366, germanice d/ei/igenstein. 
•t Mongol, magai «certus», «tutus». 
S o -
s Arab. JlSc. 
6
 I. e. óvd ing fügding). 
7
 t a g . jol. 
1 9 9 
balsekerdaf1 kop tatli 
ab illis nob fusil 
anlardan bizgá toguldi 
spi" eduliu ( sp i r i t ua l e cduliiini) 
tin azihi tengri sözi 
Ave erdeng2 tuurdaői 
oliue assimilata es i rect . es t ) 
zeytin3 agaéga ovsadi4 
f u d i t boying bizgá kacan tokti 
x p m c r i s m a m i n ( nos t rum) 
mirromisni5 xpeni 
[Pag. /42.] 
spectabUis tu S ion 
Ave körüli6 se Sion 
sediin cihti kerti7 Aaron 
•potifex cu (—cum) ille inorerei* 
ulu papaz8 ol ölgcnda 
capt is 
bosov teydi tutgularga 
q de l ibera v o l u t a t e tua 
Ave ki enöy köngulingda 
tengrigà kotrding kurban 
a tic a : .ne c o r d i s tui ilim 
oz bavursaking1" iheni 
nos ad v iv i f i cados 
bizni tirgizmekgà oidi 
1
 Bai sekerdan t u r « s a c r a r " m e l i c i ) » , e f . a r a b . y ^ M J , o s m . , 
2
 Vid. erdeng/ik principio hujiis pag. (in tertia slropha). 
r, 
3 O s m . ^ j y i f j a r a b . ^ j y i i y 
4
 Cf. uigur oksak, oksak «similis», éag. oksamak «similis esse», vid. apud 
V Á M B É R Y I. C. 5 , 
5 Gr. jjuip'jv (uJppa) «unguenluni», arali, ye «inyrrba». 
6
 Jac. körűn «auetoritas», ef. etiam éag. «adspectus». 
7
 I . e . « v e r u s » , e f . j a c . kirtis, k/rdik i d e m , k o i b a l o - k a r a g a s s i c u m kirtis, o s m . 
J L ^ A ' v i d . a p u d V Á M B É R Y 1. c . 
8
 Osm. LL). 
'J Proprie «tranquillus», «quietus», ef. uigur. ine, alt. cucii. 
lo
 Cag. «flancs», «intestins» apud P A V E T de C O U R T . 
2 0 0 
Ave saa ki kug'éinley1 
s implex ens tu qi v o l a l o 
müdus2 egeé sé uémisley3 
secessisti jurup. baéarlani (sic ! barèalarni) özding 
i a m a t a tmqui l l i t a t e quev i s t i 
söygen emincdasé köding ( = konding) 
iust icie or igo 
Ave könuluk avali4 
iust ex i s tes 
könu egeé oglung odi ( = oidi) 
g a u d e b i s ult ima die 
söügaysen songi küda 
lilius t u u vindicta q u a d o suse r i t ( vanisci iti 
ogulung öéin5 kaéan alsa 
cui q n (—quando) m i g r a v i t 
Ave kTga kaèa köéti 
de hoc seculi i assurrexit 
bu gahada utru turdi 
Xpc mengu haiìning ouli6 
spua l i s israelis D e u s 
tin ishralning tengrisi 
f o r t u n a t a > 
Ave bah'li7 kTning oguli 
k f 8 p e p e d i t 
haéda kaòan asildi 
no s u s t i n e s moles tre t r e m u i t (sicl) 
tösmey jertinéi9 titredi 
solis s p e d o r obscura t e 
kuning jarihi karardi ,D 
1
 Osm. «columba». 
2
 Cf. uigur. munduz «indoctus», h. 1. «mali nescius». 
3
 l ag - u"':'•*>">;'• 
Sae 
4
 Arab, ijj! «princípium. » 
5 Uigur. üc, öc, alt. oc «odium. «vindicta». 
6
 Uigur. oul, alt. uul, ul, osm. oul, cag. ogul, vid. apud V Á M B É R Y 1. c. 
7
 Osm. «fortunatus», «felix», vid. pers. ovJkkJ «sidus genethliacum», 
«fortuna», yyXsScj «fortunatus», «felix», ^lyCátkj idem. 
8
 Ki (—kim) alia rqanus inepte annotavit. 
9 I. e. jer tinci titredi («moles tre») «terrae quies commota est», apud 
M A T T H A E U M «et terra mota est», (cap. XXVII. v. 51). 
10
 Cf. éag. j^jLcjf^ Ls, pro quo PAVET de C O U R T , minus recte (^Jj^jjl/ü scripsit. 
201 
e tna ( = a e t e r n a ) qe ta mas io t u a 
Aue mengu tiné konusing 
e locus s c o r (—sanctorum) 
er (erir) ieri arilarning 
i s t a - r e t r b u t o m ( re t r ibut ionem) 
bu karavni1 saa bedi ( = berdi) 
T" te m a n s i t 
tog ay2 kT sendá ködi ( = kondi) 
q i t a { f a c t a ) es et 
Ave kT bolmis se aar 
mr ( - " m a t e r ) g i g n i t r 
ana ki tengridà tuvar3 
vba l i t r i t a adep t i sum 
(s)özley alay bizgá teydi 
vbu ( — v e r b u m ) d e i I 3 u t u ( i n d u t u m ) ca rne 
te ( = ten) keyinip tengri sözi 
Ave saa ki tengrigá 
iugis ( j t tgisl 
ganing ha tening hamara4 
sities bibisti 
susapbup5 (susapturup) ièipt'sen 
corpor i T t r a x i s t i 
edezgá6 singiript'sen 
misteriu e F t o t u q scivisti 
Ave sirin barèa bilgè 
q dei (sic !) Tte f t a (sic ! pro fac tus) 
ki tengrining seda bolgan 
opa ( o p e r a ) n a r r a r e scivist i 




 Cf. fag. «^ Ui «retributio», esuv. korav idem. 
2
 Mendose pro tukuz aj «novera menses», una enim syllaba in hoc versu de-
sideratur. 
3 Alt. futi, kaz. t'iti-, tu-. 
* Pers. S ^ L ( s . [jLiC) «continuo», «semper» contractum ex vid. apud 
VlU.I .ERS. 
5 Obs. duo gerundio i. susap 2. tiirnp. 
6
 Cag. u i o j o l «vas», koibal. ides, hung, edény idem, cf. etiam mong. ete-
«carnem asservat», pr. «carnario imponit», vid. apud BÁLINT «Párhuzam a magyar 




[inferius] miskin sukli vemeriü ' metis ( = mentis) 
[Pag- /-/j 'j Ave sen kiz arilerning 
g l o r i a 
koaéi2 ha fristalning 
kögka seni uzatil ( = uzatilar) 
c a n t a l o l audave ru t 
irlap tengrini ögdil (--ögdiler) 
vel ovdiler3 
Ave saa tengri kini 
p i g n e deduced ' ) p b a v i t í p r o b a v i t ) 
otda kecirip sinadi4 
s i cu t la,tu a r g e t u fu ls i s t i 
sizga kumusley bakiding5 
ihcni kaèa töráding6 
te ,1 sic) dedisti (! sic) 
Ave jer se jemis bga ( = bergan)7 
e v e t Evae) luc t l l t, ( qui) amovi t 
hava8 sigitin9 kàtga ( = katirgan) 
.11. q c u q ( qu i cunque ) c rdiilerTT 
angar kilkT" inangai 
D e u videdo g l o r i a b u t 
tengrini körup koagay 
1
 Fortasse «venerius», vid. praeced. sukli (arab. ^jjyti), quas glossas leelor 
quidam loco minime apto adscripsit. 
' Cf. cag. i>JjyLsxjl^yi «joie», «joyeuse nouvelle», «le present qu' on donne 
au messager, qui apporté une nouvelle joybuse» apud VÁMBÉRY, «laetari», 
uig. koi'ku, knvarmak. 
3 Vel ovdiler alia manus annotavit, quod ad g emollitum, cf. osm. òjmàk. 
4
 Cag. mjLeLuuw. 
5 Cag. «regarder», «paraìtre» apud PAVET de COURT., e. g. f f * 
yù xülj «placitum videtur». 
6
 Cf. cag. viJLolsjj' «creare», mong. törökh «gignere», hung, teremteni. 
7
 Scriptur hymni hoc loco de mirabili concepticne mentionem facit. 
3
 Heb. J-NRT. LXX. Eòa, Vulg. H E V A . 
SA ,• 
» Arab. ìjSJù (osm. sikiajet «plainte» apud H I N D O G L U ) . 
IO
 I. e. kimlàrkirn. 
20J 
motTu m o s (—montili m m o n s ) 
Ave se tavlarning tavi 
d e te absqe ícísione h o I 7 ( incisione huminis ) r u p t n s e 
sendeB kisi kesmey sindi1 
F m o t e ( in monteni) q c rcsceüö a veci c 
tavga tas. ki bitip östi2 
köklni3 barca tolteli 
q u i a Alio t u o 
Ave ki tatli ovlinga 
t e i p a videte 
özözing körupfgada ( —körupturganda) 
fe l l i tu acetu bi l ié feceri i t 
ötli4 sirkà5 iòirdil 
a f f i g e t e s 
haőka kerip tolt 'di? 
p a u p et iops e s s c a ( - -essen t i a ) 
Ave jarli johsil7 bolga 
q meìsti ( -men t i s t i ) 
soyurgamnak bizgá tapga 
coadiutor 
tengri saa boldi bolus3 
i n d e e enasio 
anda bizga bar kutulis9 
cui ab i ìant i le e t a t e 
Ave klga jas jasida 
s e n s u docu i t ds n a t (— n a t u m ) 
us10 ovretmis tengri tuvfgà11 
v b u q e i ( — e j u s ) m u l t a mira 
söz. ki aning köp tanglin (=tanglarin) 
ouT( —omnia) potuisti ed i ce ( edicere) 
ayte bilip sen barcasin 
1
 C a g . ^ U à a u i . 
2
 Cag. lilUw^l. 
3 Kòklàrni «cadi ». 
4
 Vid. cag. Ojl , Ojf, kaz. üt idem. 
5 Osm. iSyMl. 
6
 Scriptor primam litteram t expunxit, forma cnim verbi òlt&rdilar sonat. 
7
 Cag. JyMjyì. 
8
 Cf. kaz. hul'is- «adjuvare». 
9 Cf. cag. ^jLJyjyji «salvum, felicem esse». 
10
 Osm bosn. us, fag. (es), hung, ész 
11
 Lector quidam r suprascripsit, quod alius quidam errorem detegens expunxit, 
2 0 4 
cui sicut pluvia 
Ave kigá yamgleyin1 
gru ( g r a t i a ) pluit a l ) e o 
soyurgal jaudi tengriden 
T t a t ù q iste rrnuì (-—mundusj 
anèa cakli ki bu gahan 
de r e s i d u o tuo 
toldi baia sahitidan2 
c m d e x t e r a m 
Aue killing ong kolini 
cu t e n e r e t cator eT ( c r e a t o r ejus) 
tut urgada3 jaratkani 
cesserut 
koktagil barca sapti4 
s u p r e m u s locus ad te p v e i t 
ustungu orü saa teydi 
t ( tibi) celi decor 
Ave saa kökning körki 
c o l l u p n a (— colunina j 
duniáning se tireki5 
s u p e r b i cornu q cofregisti 
dktening6 muzin sindgan 
burn i te ad p rospe r i t a t e 
miskini bahtga teyir 
ga ( = gan)7 
morliT vicula 
Ave olumng bavlerini 
rupit 
uzdib bizgá kökler hani 
kaca sede7 algis jeri19 
jemis bolup bizgá teydi 
tuvgan söz onini verbum siynificat. quod proyressu temporis factum est caro, vid. 
apud J O A N N E M «et sermo ilio factus est caro» (cap. i. v. 1 4 ) . 
1
 A z e r l i a j y . jamgur. c a y . e t o s m . , a p u d V Á M R É R Y I c . P A V E T d e 
C o i Kl' . t a m e n f o r m a m v « j C o L j p r o f é r t . 
2
 F o r t a s s e a r a b . y L w ( o s m . o L w > ) . 
3 I . e . tutuigantlu, i n c o d . urgada a tut s e p a r a t i l a ) s c r i p t u m e s t . 
1
 Cf. cay. j L L * «chemin de tracers» apud V Á M B É R Y , «recessus viae». 
5 Osnt. Jj2>. 
6
 Cf. ray. US^I, y ^ j «potentia». 
7
 I. e. teyirgan. scriptor sillabarli ga infra lineam scripsit. 
8
 G a y . J U - j j l (űzniük), 
9 I . e . kacan sen,len. 
1
 Vid. Ill stropham hujus payinae : Ave jer se (sen) etc. 
2 0 5 
[Pag. 144] 
t raqui l l i ta t i s locus e f fca I- - effectal 
Ave emine1 ieri bolgá 
er juzini heé kormàgà 
v e r a «Syon pec t t u u fem e ( pec tus t u u m fac tum esti 
kerti Sion kögising2 boldi 
ihc bizgà adá ( = andan) öikti 
t ( tibi) vgO ( - virgo I q cog i t a s t i 
Ave saa kiz sagiga 
ac q pe tu i s t i 
bey tengrini há tilegá 
e tnos a n o s q no p t e r e u t 
megu3 jilláni ki ertmez4 
T e t m ( e t e r n u m ) nec csumnt1" ( consumanti»-) 
megulnkga ne tugenmez 
scriniu theza t i r i 
Ave tengrining kaznasi5 
suu m a n a cui sva re ( - se rvare ) fecit 
manasin6 kigà asrati 
pl nere f ac i edo 
ötmekley7 kökda javda8 
s u a eclesia s a t u r a l o 
kilisiasini toyda (sic!)9 
ihu m i n i ma t r i ) 
Ave ihening anasina 
a v e mr ìs tllio 
ave ananing ogluna 
' I. q.^jwol, jLluwcl, vid. arab. (^ j^J-el. 
2
 Osm. fjtSyJ fgög/iz s. göjitz), koibalo-karagass. köksii, cuv. kukur, vid 
apud VÁMBKRY 1. c. 
3 I. e. mengu, vid. etiam in lin. sequenti megutukga (pro tnengitliikgà). 
4
 Cf. kaz. t-re- «liquescere», eret- «liquefacere», cf. etiam osm. (^.«J (irmukJ 
rtìumen». 
5 Osm. Xjlyix, vid. arab. «jfji» «gazophylacium», «apotheca», «cella». 
6
 Arab. vulgo manna (heb. tp). 
7
 Cag. JUi ' j l «pain sans beurre» apud PA VET de Coi'RT. 
8
 I. e. kökdáti javdìra, cf. cag. ^Lo^jJlxL) «distribuer» apud VÁMBÉRI'. 
9 I. e. toydira, cf. kaz. tujdir-, i. q. cag. ^Lojl ij^j' . 
2o6 
q ille n o b hndictiotie de t 
algis bizgà ol ki bsin ( — bcrsin) 
övgíi1 anasi jalbarsin2 
alav bolsG3 
s u m ( summus) sa 
Aue ogul aue ana ave sen ustungi ata kim köktági liaziz-
( - sancii) l a u d a i p r i o l u 
lar over4 ha bitta fristilàr ucmakli t ; lár5 ( = tinlár) (.) ihü bisim 
nre redeptois (.' p r e c i o l u m nostre r e d e i n p t i o n ì s i soyusl ihning 7 glut inu nrm c o a m u c o i s ( g lu t inum n o s t r u m 
julugnamis6 (.sic !) söymeklikning (sic !) tut truka6 miz ' (sic !) (.) 
c a m a t i o n i s ) e \ t r e m a e ta te 
kökni jerni sen jarating (.) song zamanada (sic !) kisi holding 
benignitatc t u a \ ic tus u d i s t i 
mur vattingà (sic !) sen jenderip jazihmizni kötirding (,) katte 
cfr ingeS (— con 
öliniga kirip ölimdan bizni cigarding. tamu kabakini buzup tut-
fringens) h u . t i i victor élVcs ( elTectusl pri t uo c o t q l i s 
gunlarin sen kutkarding (,) tusmafii jendàci bolup atanga teng-
1 coaequnlisl r e s i d i s t j e y a i l f a " ! e a m i l la in) clenmitu ( c lement iam) facias I n r n s i r e ( p e r 
des olturding. Os o l " rahiminga" köre jamanimizni kacirgil (,) 
transire) ad iritetu n r rn ( intentum n o s t i u n i ) f ac iedo i m s a t t ingere 
muradimizgà teyira juzing korguzup toydirgil. scnden. 
• C a g . ^ u r . i s. J f / f 
2
 Cf. éag. ^ICJLJLJ, VÁMBÉRY docente proprie ^lo^Ls ^ ' B «aller en 
léchant, en flattant» (Cagat. Sprachstudien in glossario), quam suam opinionem doct. 
VÁMBÉRY posterius aliquanturn mntavit (in libro saepe citato «a török-tatár nyelvek 
etym. szótára», 127). 
3 Alia manus annotavit. 
4
 I. e. uvcrlàr «laudani». 
5
 I. e. «animae paradisi» (proprie «paradiseae»), 
6
 Mihi mendose pro jiiliigìtniz scriptum esse videtur, vid. uigur. jiilàk «auxi-
liator», jolàmàk, jülamák • adjuvare», «providere» etc. 
7
 Alia manus suprascripsit. 
8
 Cf. kaz. tntka, proprie tottorka, vid. formam verbi tnttir s. tnttnr, cf. etiam 
éag. Jlijijj' «colle» apud P A V E T de COURT. 
9 Suffixum possessivum miz nomini tutturka inepte ndditum est. 
10
 Mendose scriptum pro muvaddat (miivàddàt), vid. arab. SlVx (osm, . 
" Éag. cf. etiam éag. ^yàjl. 
s « s U > « — 
12
 Arab. (osm. vid. viL»Jol «misereri»). 
[Pag. 7/5] 
q es n r m pmTu (nos t rum p r a e m i u m ) u s q T e t m 
ihc söuncimiz bolson. kim sen karovimiz* ol ganda2 men-
gloriemr i vul t i i t u o ì celti q asceTít _ l aus o h l a t a e 
giluka koanalim dideringá-' kökgá agingan4 ihcga ovdi5 teydi 
o d - . p r ( o d e u s p a t e r !) luTcìdti i o f f e r a t r v o f » t r b u s ( vobis tr ibus) 
tengri ata sanga anga6 bir juguné teysin siz7 ucövgá8 
Sös9 etis bolupturur ai ikiz maiamdan (Mariamdan). söunc 
bizga bolupfur (,) duniàgà tirelic berelipfur. Xpc bizgá bo-
t o g l i p I O 
lupt'ur arikiz (sic !) Maiàdan". cohrah I2öz özindán el ' /ucun aha ' 4 
d turur (,) jazuhin buza durr. ari. Juldus kuiasni15 togurdi (,) 
kuiias tirelicni keltirdi (.) erdé (= erdem) ecsic"6 bolmadi. E r 
jazuhin bilmain börlendi'7 (,) kur" cibuh bittixS algisli ogul. 
ari. adam jazuhi ucun olfiluh19 bolduh edi (,) Xps jarilgap 
1
 Cf. rag. p b l i , z j y «butin» apud PAVET de COURT. , - quod 
ad notionem, cf. hcb. quod non solum rapinanti et lucrum iniquum, sed etiam 
lucrum quodvis significai, ita e. g. y ^ ^ T i í (Gen. 37, 26). 
2
 E pers. J^L ij decurtatum, cf. npud Vui.I.F.RS. 
3 Pers. ScXj/ «oculus» etc., haec eadem vox etiam in libris turcicis usurpatur. 
4
 Cf. rag. ^JjL+xl «ascendere», hung, hágni, hágó «mons» cf. etiam mong. 





 Alia manus lift, g expunxit (aliga «illi»), 
7
 Mendose scriptum pro sizgii «vobis». 
8
 Cag. jL^jl «illi tres». 
s Textum a vocabulo sös incipientem alia manus scripsit. 
10
 Alia manus adseripsit. 
11
 I. e. Mariamdan. 
12
 Kirghiz, congrua «fons», «puteus» (proprie «excavatum»), cf. etiam cag. 
ypjS* «fossa». 
•3 Cag. Jul «populus». 
14
 Cag. j U i l «fluere». 
15
 Cag. (jilu^a «sol». 
16
 Osm. (eksik) « defectivus ». 
17
 Kaz. börlön- «germinare», «gemmare». 
18
 Cag. «ramus», hiiru cibuh «ramus aridus». 
•9 Ölümlük «mortalis», i. e. «homo ob peccatum suum mortalis evasit». 
2O8 
medet1 etti . ari. sol ' algisli hatun (,) kimdàn beymis togdi. 
dunia jazuhin juldi. Bu beyimisni ögelim (,) sn ( = sanga) tabuhni 
kilalim (,) bahadur3 sen dagelim (.) Kpsmng algisli hani4 jazuhi-
mizni juldi (,) barcaga tangla"cihs boldi ari'dz maiadan (.) 
\In fine hujus paginae haec glossae extant\ tengrisi toprak 
bay er kökari bakii ouluná beyinè6 
146 [Pag. 146} 
Arilarning kusanòi7 barcaga medet bolgul (,) tusman jekni 
sen sorgul8 (,) sen bizni iarilgagil 
Amen 
147 [Pag. 147} 
amen fulgeat 
haning alalari9 ciksin (,) hacning jariki balkisin10(,) tenin 
clauavit duru 
teni kim jarati (,) hacka temir mih kadadi"( , ) sarp sungu11 köv-
1
 Arab. i>iX« «auxilium», osm. meded. 
2
 Cag. Jj-ir '«ille, ìlla, illud». 
3 C a g . 
4
 Cag. ^ l s «sangvis». 
5
 Cf. uigur. et cag. tangsuk «miraculum», cf, etiam verbum cag. ^jj
 t Af S<ì13 
«rester stupéfait» apud P A V E T de C O U R T . 
6
 Has glossas, quarum binae et binae eonsociatac esse videntur, alia manus 
cxercitii grammatici causa adscripsit. Tengrisi toprak «Deus eorum terra est» for-
tasse ad antiquam Cumanorum paganorum religionem alludet. Theophylaktos de 
Hungaris sui temporis memoriae tradidit, eos terram Dcorum honore afficere : 
iijivoSsi Tr(v yf,v. Fennicau quoque gentes terram velut communem omnium animantium 
matrem veneratae sunt. Bay er — «homo dives», kökari bakit — «caelum versus 
adspice», cf. cag. ^eyjüéy} «sursum versus», oli luna bey ine mendose pro ouluna 
bey ini fhejitigàj scriptum est. 
7
 Cf. uigur közös «desiderium». 
8
 I. e. «examina». 
G M 
9 Osm. ( J L «vexillum», vid. arab. j»Ác «signum», «vexillum». Hanning 
alanilari «vexilla regis». 
10
 Cf. osm. Ì L N J I J J «fulminare» apud H I N D O G L U , cf. etiam uigur. ba/ingta-
mak «agitari». 
11
 I. e. «carnem ejus, qui omnem carnem condidit, ferreus clavus cruci affixit». 
12
 Cf. kaz. söngö «hasta», quod ad sarp, cf. uigur. sarp, serp «durus», «diffì-
cilis» apud VÁM BÉR Y. 
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p e c t u s ejus finges (sic! findens) pciu ( p r e t i u m ) redeptois ( r c d e m p l i nis) ilia 
sin sancip1 su kan bilà agizddi2 (,) juluv dep anlarni tögup jazik-
f u d e s (fundens) 
limizni (= jaziklarimizni) judi (.) 
ü s q n a t o e s (—nat iones) r e g a t illà ut ipm < ipsum) a d o r e t 
Tengri k! ginslerni bilsin (,) anlar angar ki tabunsin (.) 
impleatr Dau i t q psa lu i t d ices o t a » i o I" ( veli ca ( c a u s a ) stipes 
tolsun dauid kopsagani(,) agac bolgay dep sebebi (,) kutlu tupda 
flores eius 
terek biti3 (,) körki ingantur4 (.) haybatli5 haning kani,6 Cicekleri 
T est imabile 
tengritur (,) aning jemisi hac algisli kollarinda (.) korkima'sis7 
i| c i l ignum I c o n d i g n u m ) sit 
uhi haha (,) Dunia jetmez barda anga (,) ki layhs bolgay utru-
ad opositu eius l ibra t a m q u a (sic !) 
sina (.) Taraz'dek9 bir basini10 endip birin köturdi (,) ihc alay 
p d a (— praeda ) so l a spes n r a 
bek" tamukni buzup öl(g)a12 köp cigardi (.) Ol hac eynek13 umu-
I - nos t ra) in tepor ibus 
cimis14 (,) teysin saga juguncimis (:) bu kutlu kin öaklainda15 
1
 Cag. sancmak «forare». 
2
 Agizdurdi, cf. kaz. agh'iz- «fundere». 
J
 Vid. pag. 139 codicis : ave lessening ci bugi (.) fayjtik bizga seda biffi 
(Jcssenek gwkerS, Peer cod. pag. 265). Quod ad terek, cf. in dialecto Mariu-
politana apud BLAU (Z. d. D. M. G. Tom. XXIX, pag. 5S2). 
4
 Cf. kaz. ingaj «opportunus». Ingan hoc loco fortasse «praestans» significai. 
- o - s-<, _ 
5
 I. q. pers. «timendus», «reverendus», cf. arab. íaaJ® «reverentia», 
«timor». 
6
 I. e. «sangvis domini reverendus est». 
7
 Proprie »quod demonstrari nequit», vid. cag. vJLopyS^ySl Litteram t supra 
syllabam ma alia manus annotavit. 
0 -
8
 Arab. Gfc?^ «conveniens», «aptus». 
f Pers. y^f i «libra». 
10
 I. q. pers. x L «lanx», bir basini endip (— endtirip) «unam lancem de-
primens». 
11
 «Durus», cag. be/,, bik. 
12
 Cag. iucJd «praeda». 
u Fortasse nere. «iA.ljf «ecce» 
74
 Mendose scriptum pro unn/nbimis. vid. uigur. unitine «spes». 
•5 A'ütni kin cakìarinda «temporibus cruciatus salutaris». 
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2 IO 
bogov1 teysin jagli közgá (.) ucluk sense ( = sensen) bir teng-
r e d e m p t o s (sic !) c ruce p ( = p e r ) 
rimis (,) övsin seni ganlarimis (,) julügalarni haö ozà baslap 
jetkiz menguluckà 
am (= Amen) 
[iOriginatali hujus hymni tcxtum V e n a n t i u s H o n o r i u s C l e m . 
F o r t u n a t u s (f 609 ) scripsit, ecce textus latinus breviarii romani, 
a quo nltimae tantum ductc stropliae hymni, quotient cum in col-
lectionc poematum sacrorum F o r t u n a t i legitnus, differunt : 
Hymnus de passione Domini 
i. I exitta regis prodeunt, 
Fulget crucis mysterium, 
Quo carne carnis conditor 
Suspensus est patibulo. 
5. Arbor decora et fulgida, 
Ornata regis purpura, 
Elccta digito stipite, 
Tant sancta membra tangere. 
2 Confixa clavis viscera, 
Pendens manus vestigia, 
Redemptionis gratia, 
Hic immolata est hostia. 
j. Quo vulneratus insuper 
Mucrone diro lanceae, 
Ut nos lavaret crimine, 
Manavit unda sanguine. 
4. Implcta sunt quae concinit 
David fideli cannine 
Dicens : in nationibus 
Regnavit a tigno Deus! 
6. Beata, cuius brachiis 
Pretium pcpcndit sacculi, 
Statcra facta corporis 
Praedamque tulit tartari. 
7. O crux ave, spes unica, 
Hoc passionis tempore, 
Auge piis justitiam 
Reisque dona veniam. 
8. Te summa Deus Trinitàs 
Collaudet omnis spiritus, 
Quos per crucis mysterium 
Salvas, rege per saecula. 
1
 Cf. éag. ^jLS^j «moles», éuv. piive idem ; sensus hujus dictionis sequens 
est : opponatur fluctibus lacrimarum (proprie oculis lacrimis madentibus) moles. 
2 11 
Persio hujus hymni hugarica pag. 232 codicis D ö b r e n t e i 
legi potest, vid. A r o n i s de S z i l á d y „Középkori Magyar költői 
maradványok" pag. 184, 185, 362. 363. Textus cumanicus in fine 
sccundae strophae cum versione hungarica magis convemt, quam 
cum originali, cujus tertia stropha secundac versionis hunganeae 
et cumanicae respondet. Ecce duo ultimi versus sccundae strophae 
vers, hungaricae: 
Hogy minket bint'òt mosna, 
Ver vízzel őszre folyamik. 
[In imo paginae spatio hac glossae leguntur.-] 
aitganéa secüdu dictü 
(bilmà)gani bildirdi nescita fecit scita. 
[Pag. 148] 
Inanirmen1 barcaga erkli bir ata tengrigá (,) kökni jerni 
baría körunur körümesni jarati dey. Dagi bir beymis ihc X'ga 
tengrining jalguz tugan oulu dep. (,) kim barca zamanalardá2 
(sic!) burü ata tuuptrur (,) tengri tengridán (,) jarih jarilitan 
(,) cin3 tengri őin tengridán (,) etilmey4 (,) ataga tözdes5 tuup-
turur (,) andan ulam bar barca bolganturur6 (,) ki biz azamlar 
ucun dagu bezim ongimis ucun. kökdan enip aritindán ulam 
erdeng ana maíamda7 tenalip8 kisi boluptrur. Pont pilat jargu-
1
 Hoc est symbolum concilii Nicaeni. 
2
 I. e. zamanlardan. 
3 Uigur, tün, cin, cag. tin, ten, vid. VÁMRÉRY «A török-tatár nyelvek etym 
szótára» §. n8 , cf. etiam hung, csinos (csin-osJ. 
4
 I. e. «infectus». 
5
 «De eadem substantia», cf. éag. ^jMifi, kaz. tüs «forma», «color», e. g. 
tös almak 
6
 «Ab pò factum est omne, quod adest». 
7
 «Virgine matrr Maria». Quod ad erdeng, cf. jacut. ardale. 
8
 «Corporatus». 
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lap haéka kerilipmis1 (,) kin körup kömvlvpt'ur2. bassa vcunéi 
küclá3 olvmdà kopti bitvlar4 aytganéà (sic!) (,) kökga aginmis 
(,) ataning onginda olturupt'ur (.) jenà haybatbile kelmektrur 
(sic!)5 tirilerni ölulerni6 jargulama. hanlihening uéu bolmagay7 
t in 
bassa inanirme (inanirmen) tirgisgiòi bey aringa. tT8 (,) kim ata 
oulda (sic! ouldan) önadurur.9 angar ata oulbile bir mengudes10 
tengridep evunélu1 ' tabukmakinmis12 (sic!) kerektrur (,) bv gvlar-
deulam (bugularden ulani)13 ol sözleptrur. Bassa inanirme bir 
ave 
katolik14 dage apostolic kliseagà (.) kunerm15 bir baptismà (sic!) 
v y _ 
dep jaziklerning bossatmaginà'6 (sic!) (.) kuupturupturm 17 . olu-
lerning kopmaklikin. (,) dage mengu tirelikni. Amin 
1
 Corrector quidam litteras tp expunxit. 
2
 Obs. designationem vocalis ti per i'. 
3 Kiìnd/i. 
4
 Cf. kaz. bet/, biti «amuletum», proprie «scriptum», cf. etiam hung, betű 
«littera». 
5 Obs. formam futuri necess. kehnek turur. 
6
 Cf. osm. «JjI «mortuus». 
1 finale h. 1. litterae Q, per quam in cod. sonus ng designari sólet, múl-
túm simile apparet. 
8
 Scriptor vitiosae formae aringa (pro ari tinga) omissum tin adscripsit, cor-
rector autem hoc idem voc. apposite supra aringa scripsit. 
9 Cf . è a g . - l I + À J J « c r o i t r e » , « p o u s s e r » , « r é u s s i r » , vd l» j j t i d e m . V Á M B É R Y in 
g l o s s a r i o f a g . t a n t u m f o r m a m ön mák p r o t u l i t . 
10
 «Aeque aeternus». 
11
 F o r t a s s e « g l o r i o s u s » s . « s u b l i m i s » , c f . u i g u r . ekis « s u b l i m i s » , ógmàk, àkmàk 
« m a g n i f i c a r e » , v i d . a p u d V Á M B É R Y in g l o s s a r i o u i g u r . 
12
 Mendose scriptum pro tabukmakimis «adoratio», «cultus». 
13
 «Per prophetas» i. e. «ore prophetarum», cf. fag. l i j j s. sSj) «héros», 
«un homme fort» apud P A V E T de C OURT. 
14
 Lector quidam fervide religiosus super voc. katolik : ave adscripsit. 




 Cf. alt. kiiün «desiderium» etc., cf. etiam fag. Verbum cum. küj, 
uti ex hoc loco discimus, etiam «sperare» significat. Alióquin cum. küj- etiam cum 
kaz. köt- «expectare» comparari potest. 
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[PtTg. 141) sequcntcm hymnum de passione Domini continct, 149 
cui in codice musicalcs notulac adscriptac sunt. Pota pagina 14Q 
textum deformi characterc conscriptum eomplectitur, cujus una 
pars atramento adco pallido scripta est, ut vix legi possit. Cha-
racter seripturac a praeccdentihiis diversam manum arguii. Dece 
textus hyinni :] 
Saginsamen bahasiz kanini. (,) kim hristoz1 töktu soup ku-
luni (,) (? ti)ciyalman (sic ! = tikijalmam) yasimni.2 kim unut-
gay munca yigilikni,3 (,) kim icip tattli cokrak suiini. (,) toy-
dirdi ganini. yezus4 tattli ác jemasiz àgàc. (,) nà kiynarsen ec 
jazik. siz5 àgac öz názik6 boyungni (.) man 7 karakci8 sen kök 
hani ágáé. (,) mán yamanli sán ayipsiz ágác áltirsen9 hatimni.10  
(? A)c bolmaii ná mágá (sic !) nák berding. (,) munca ulu 
1
 Musicaliem notularum causa nomen Xy.jA; contra usum codicis piene scrip-
tum apparct. 
2
 «r.acrimas meas comprimere non possum», quod ad (iti) ciytt ! man, cf. for-
mam tìkamak, vid. apud VAMHKRY «A tórök-tatár nyelvek etym. szótára», S. 162. 
Quod ad formam verbi, cf. kaz. almam juxta alm'ijm'iu, vid. apud BÁLINT «Kazáni 
tatár nyelvtan», fase. III. pay. 74. 
3 Cf. uigur. jeki, jegi «bonus», cay. sJI^Xj, cf. etiam osm. ^JlCj, vid. apud 
vám her y in glossario uigur. 
4
 Etiam nomen Jesus ob causam supra aliatami piene scriptum est. 
5 i'unctum ncseio quam ob causane annotatum est. 
6
 l'ers. lákli «tenuis», «gracilis», «mollis», nàzik hnyungni «molle corpus 
tuum ». 
7
 Obs. vocalem ti loco e, quod buie tcxtui peculiare est, vid. paulo inferius 
iterum man. Sen primum per e, alterum tamen per ti designatum est. 
8
 Cag. ^ ' - ' E I » «praedo», h. 1. karakii hominem iniquum siynificat. 
9 «Asportas» (sc. «peccata mica»), cf. cag. sJUaÌj! «asportare», cf. etihm 
uigur. e/ik/amàk. 
Arab. t» —, ^uod 11 lingua persica nonnunquan id siynificat, quod arali 
'"'I Eis- «pcccatum», osm. 1 
balia nàk tolàiling.' (?) ago mart (,) " hangi nam (.)1 Olu carni4  
köp sövnákdan (sic!) ásirding.3 (,) kim hacka minmagá uyal-
mading 
[/« hoc tcxtu nonnula vocabula persica occurunt, nempe nà-
zik, baha, intcrjcctio è ! adverbium go, mart, denique man] 
[Tag. íjo] 
tattli beyginàm6 (!) minding hacka (,) kim bizdà minali (.) 
sövding bizni. (,) kim siini söáli. dunyáni unutup. (punctitm 
supcrvacuo cxstat) kaning biz yu unali7 (sic!), àmgàk1 turting 
(,) kim bizliir arinlali yaziklarni koyup. Jurup iugrup9 arma in 
(sic! = armain) IO yà rmàga ," (pnnclum supcrvacuo extat) (? ne) 
maktagi12 (?b)ak'3 mángy tovgo'4 bolus15(,) kim barali. Amen. 
1
 «Enti prorsus inani quart: dedisti dunum. tantum pretium quart' solvisti ? .Ic 
bolmaci «nullo numero homo (v. res)», «inane» mimagli — éag. t^x+Ai ( « u n e 
chose» apud P A V E T de C O U R T . ) , nàk — kaz. nik «quare» a nejgà decurtatum. 
2
 «Qua ratione homo (factus est) ! Ago fortasse
 = pers. yz* mart= pers. 
Új*. 
«Tantum nomen», nam = pers. 
4
 A r a b . o s m . gemi « m u l t i t u d o » . 
5 Cf. osm. «misereri». 
6
 Beyginàm d e m i n u t i v u m v o c . bey, q u o p r e c a t o r S a l v a t o r e l l i b l a n d e a l l o q u i t u r . 
[<lcm d e m i n . n o m i n i s D e i in l i n g u a h u n g a r i c a v u l g a r i u s u r p a t u r , v i d . a p u d i P o L V I 
• M a g y a r M y t h o l o g i a » ( B u d a p e s t i n i , 1 8 5 4 ) , p a g . q. 
7
 Cf. cag. gJlùyi^-! «flettere genu», quod hit improprie adorationem sìgni-
fieat, vocabula enim kaning biz yminali «sangvinem tuum adoremus» interpretantur. 
8
 Cf. uigur. àmàkà, iimkà «afflietus». rmgek «cruciatus», osm. iimak «lassi-
tudo», jac. amàk «debilis», denique cuv. amak «cruciatus», «lassitudo», vid. apud 
V Á M I t É R Y 1. C. §. 3 4 . 
9 «Festinando», cf. éag. g J L « f e s t i n a r e » . 
11
 «Indefessus agendo», «indefesso», cf. cag. viLo^ liC «ótre fatigué» apud P A V E T 
d e C O U R T . 
11
 Fortasse nomen actionis praeeedentis verbi in dativo positum «laboribus infa-
tigabilis» (alt. arìbas), cf. uigur. jàrik «langvor», «morbus». Hacc ulterior forma a 
priori in indiali tantum consona differt, vid. apud VÁMItÉRY 1. c. 127. 
12
 «Paradiseus». 
•3 Cag. gJLo. 
'
4
 Cag. «festum». 
' «Adjuva», t f. kaz. bultì- «adjmarc» 
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U'ag / 5 / ] 
hec z1 umn ( = hymnus) a Solis ortus h (= hoc) est nomen 
kuun tuusning2 bucgakindan. (hie quoque punctum haud-
quaquavi disjungit, sed potius 10c. priecedcns corroborai) batis-
dagi krivgà3 dein Xpcni ovali (.) kiz anadan dep töradi (.) 
Gabriel fristà jdirdi4 (,) mariaga söuncládi (:) tengri seni so-
yurgadi övluma5 (sic!) boi dep anasi (.) Mengu tengrining öz 
sözi keydi kuluning tenini ten tenbile kutkaruv sap6 (sic !) (,) 
itlamisla'ni7 tabuvsap8 (.) Tuurdaci9 kiz koksunà kokning cigi'° 
tvevp11 kyra12 tuurmaganni tuurdi(,) bilinmaganni bildirdi (.) Sili '3  
oglanning kövsi boldi tengrining kömisi14 (,) erning juzun hec 
kormagan ayli'5 boldi jalang sozdàn (.) Anasinda bakii"7 johan 
ulu söunc alip andan eki karin öte'7 kördi mengu iarihlik teng-
1
 Scriptor hec (—haec) s cancellavit. Nescire me fateor, quid scriptor litt. 2 
significare \oluerit. 
2
 Cag. j' • ortus». 
1 Cf. cag. «intrare». 
4
 «Advenit», cf. cag. JLaAj v. fortasse «abiit». cf. fag. tíJLül • s en alter» 
apud P.\YET' de C O U R T . 
5 Pro tK'lunia «filio meo». 
6
 Cf. fag. ^jXjeXajyi «salvare». 
7 I. q. fag. «aherravit», «qui aberravit». 
8
 Cf. cag. p » j l j «chose qui est trouvée» apud P A V E T do C O U R T . , quod ad 
formam, cf. cag. . 
" J vv 
9 I. e. «parens». 
, c
 Osm. «ikA^ s. «ros». 
11
 I. e. tiisiip «cadendo». 
12
 i. e. «intrans», 
'i Cag. ^JLUi . 
14
 Cf. i j ì y S «argentum». Kquidem cum. kömisi potius mendose pro konuii 
scriptum opinor, vid. j p y f i apud P A V E T de C O U R T . , quod h. I. non actionem habi-
tandi, sed manifesto ipsum domicilium signitìcat. 
»5 «Gravida», vid. cag. ^ í a I j I , cf. etiam fag. ^ j ^ u d j t «étre l ié; pris ; 
étre affaibli» apud P A V E T de Col R I . 
16
 « Foetus», proprie «alligatus». 
17
 Trans duos ventres». 
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rini. Utru beynip tabümis1 (,) andan elzabe ( E l i s a b e t a ) ayt-
mis (:) kop egilik maa2 teymis (,) ovlü ( = ovlum) beyni tanimis (.) 
Jusup kizning ( . . . . ) lasmisi3 sezdi àsà (,) saarga4 tusti (.) 
almazlikga sagis etti (,) andan kelip (fris) sta ayti (:) korkmagil (,) 
daud urugi aritindan5 ayli boldi pphet aytga(nc)i6 (:) köturdi 
kizkiz (sic !) àgàé emanuelni (.) Anning dey tangis kim kordi (,) 
kuru Cibuh jejnis7 (sic! =jemis) berdi (,) kizdàn atasi törádi8 (,) 
toràtàci jànglà9 tuvdi (.) Kökning miri10 etiz11 keydi (,) kir12 juk-
turmey13 (sic!) sazga'4 tusti (,) bis cigardi sasilarni (,)15 öz jarki-
nin eksitmádi. Kertek acmey (sic !) esikini kuyov cikti16 (,) söu-
1
 Tabunmis, i. e. «coram (eo) plenus laetitiae adoravit (eum)», vid. apud 
LUCAM : «subsiliit foetus», (cap. I. v. 44). 
LOo «mihi», cf. alt. ma. 
3
 Fortasse part, perfecti v. gebelásmák s. kebelasmiik, prima enim hujus formae 
littera k esse videtur. 
s c - 6 > > 
4
 Arab. ^JLw, cf. etiam ^jlw «molestia», tormentum». 
5 Ari tindàn. 
6
 vid. apud j e s a i a m : r u c ^ i | 3 n n ^ i n n n npbj?^ nan 
(cap. 7. v. 14). Vid. etiam apud MATTHAEUM : Ecce, virgo illa praegnans erit et 
pariet filium, et vocabis nomen ejus Emmanuel ; quod est, si interpreteris, Nobiscum 
Deus» (cap. I. v. 23). 
7
 Mendose scriptum pro jemis. 
8
 «Virgo peperit patrem ejus». Quod ad formam törádi, cf. uigur. töretmák, 
quae forma etiam in dialectis cag. usurpatur. 
9 Cag. turkom. jatili. Tota dictio hunc sensum habet : «velut gene-
rator generatus est» 
10
 Pers. jKK i. q. arab ex quo decurtatum est. 
11
 1. q. «caro». 
12
 Osm. y t f , j a c - t'ir «sordes». 
13
 Cf. kaz. joktìr, forma causativa verbi jak- «adhaerere». Quod ad formam 
gerundii negativam, vid. kaz. jnktirmìj. 
14
 Portasse «lutum», cf. hung, sár, cf. etiam fuv. sara, fag. á^Lw, hug. sárga, 
«luteus». 
•5 « N o s s o r d i d o s (ex luto) e d u x i t » . 
16
 «Justus fenestram s.i'im quuin ne -iperuisset quidem, angor jam discessìt». 
Quod ad esik, cf. osili t L ó j ! «fente, crevasse a travers laquelle on peut regar-
der« apud B I A N C H I ; quod ad kuyo , cf. fag. «chagrin» apud VÁM BÉR Y 
e t PAVET d e COURT. 
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nàli b i s (,) barèalarni undett i ( s i c ! ) t oyga (,) jurup ur gurali1 
T u u r u r ataga cigunè (,) tugan ouluna b e y e n c (.) X p c bizni al-
g is las in (,) toràsinà butun e t s in (,) kop egi l ikdà jàngàts in (,) 
hormat (,) duvlat d a g a baht bersin (.) A m e n (.) söunö bolsun (,) 
t eng t a b u h 2 uè t e n g d e z g á 3 ( s i c ! ) teysin incepto p m e ( = incept io 
pr imae) sil labae cuius l ibet v s u s ist ius y m a n (sic !) pccant is 
(precant i s s. praecedent i s ) 
/ - - I - ' / / / / / v v / x 
kun g a m e n g tu si a u v (sic !) kork mu (sic !) kok ker t cristus 
[.Hae sunt primae syllabae sequentium vocabulorum, quibus 
strophae hymni incipiuntur: K u n , G a b r i e l , M e n g u , T u u r d a ò i , 
S i l i , A n a s i n d a , • U t r u , J u s u p , K o r k m a r g i l , A n n i n g , K ö k -
n i n g , K e r t e k , T u u r u r , X p c . Scripturam hujus textus deformem 
et passim vix legibilem comperi. Originalem hymni textum S e d u -
l i u s scrip sit, qui e b e r t o docente secundo dimidio sec. V. floruit 
ac strophas totius hymni ordine alphabetico disposuit. Ecclesia 
septem primas strophas ex hymno vigintitrium stropharum sejun-
gens, eas die nativitatis canere solita est (vid. apud A. de Szi-
l á d y „Középkori magyar költői maradványok" pag. 357, 358), 
Hae sunt septem primae hymni strophae: 
1. A solis ortus cardine 3. Castae parentis viscera 
Ad usque terrae limitem Coelestis intrat gratia, 
Christum canamus principem, Venter puellae baiulat 
Natum Maria virgine. Secreta, quae non noverat. 
2. Beatus auctor seculi 4. Domus pudici pectoris 
Servile corpus induit, Templum repente fit Dei: 
Ut came carnem liberans Intacta nesciens virum, 
Ne perderet, quos condidit. Verbo concepii filium. 
1
 Ur i. q. osm. J ( = ir) «cantus», — quod ad guruli «canamus», cf. kaz. 
kujlàmàk «canere», külmak etc. 
3
 «Idem cultus», proprie «cultus aequalis». 
3 Proprie «tribus (inter s^) aequalibus sociis», quod ad glossarci cum. dez, cf. 
éag. - j i b «socius». 
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5. Enixa est puerpera, 
Quern Gabriel praedixerat, 
Quem matris alvo gestiens 
Clausum Johannes senserat. 
6. Foeno lacere pertulit, 
Praesepe non abhorruit 
Parvoque lacte pastus est, 
Per quem nec ales esurit. 
y. Gaudet chorus coelestium 
Et Angeli canunt Deo, 
Palamque fit pastoribus 
Pastor, creator omnium. 
Versionem harum stropharum hungaricam e codicibus Döb-
r e n t e i et F e s t e t i c s editam vid. apud S z i l á d y , op. citi] 
152—155 [Pag. 152 haec pauca tantum vocabula lat. continet] 
Dnus nö ht eg miíi (= dominus non habet, ego minus) 
[Pag. 153, 154 et 155 prorsus vacuae sunt] 
156 [Pag 156] 
Iste -liber est di Ant. de Finale q manet aput 
Qui scssit (-- scripsit) scbat semp cum Dno vivat (,) vivat 
in celis ant ( = Antonius) noie felis ( = sic!) 
Qui me furat (= furatur) malia (sic!) mote (= morte) ne 
vidar ( = viduetur) ne (siglum abbrev. super ambo ne falso ad-
script um est) 
[Hujus generis benedictiones et imprecationes in codicibus medii 
aevi orientalibus et occidentalibus saepe occurrunt, ita e. g. in du-
obus codicibus Viennensibus, quos doctissimus M u s s a f i a in disser-
tatane sua „Beitràge zur Kunde der norditalienischen Mundarten 
im XV. Jahrhundert" (Viennae, 1833) liti. A1 et A2 notavit. In 
his codicibus haec subscriptio legi potest; 
Qui scripsit scribat semper cum domino vivat 
Vivat in celis leopoldus in nomine felix etc. 
(l. c. pag. 4). Codex arab bibliothecae Escurialensis numero 
628 notatus hisce vocibus terminatur : òyzA* ^yc. p^LC'l y f ^ . 
(x-jLüű!
 i5JLc . . . .
 5 o l ^ o U i^JjyJI aJJIj) IAjc , — ultimis vocibus 
scriba libro manu sua exarato benedictionem divinam exposcit (vid. 
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descriptionem hujus codicis per doctissimum S t e i n s c h n e i d e r in 
„Bollettino ital. degli studii or." tonv I. pag. 283). In codice quo-
dam Sabbathariorum Transilvaniae scriptor ita dicit : 
Tu nil cum scribas, me Lector quisque cachinnas 
Te quoque, crede mihi, Dominus deridet ab alto, 
Inter difjiciles descripsi namque labores etc. 
Quid continuamus ! hujus generis exempla in codicibus satis 
super que occurrunt] 
[Pag. / 5 7 ] 1 5 7 - 1 5 8 
burlendi1 germinavit 
ölumlih bolduk edi mortales feti (facti) eramus 
medet eti remediü fecit 
killinalim2 actitare vi killalim 
bahali sen3 
tanglanöik4 admirabilis 
[Pag. /38 vacua est) 
[Pag. / 5 9 ] _ 159 
bir erkli iarlganèli5 (= iarliganéli) tengri (?aip) sis6 miskin 
azam uéun öz aretin erkinden ulan7 arekyz fnariamdan boy 
iaratup8 kensinà azam boldi (,) emgek9 ölumga azam iolunéa 
tilep10 kirdi. ölumden jana erkli éigup kocka bardi. Songra kelip 
1
 Kaz börtön- «germinare». 
2
 Kaz. kitin «se gerere», «actitare». 
3 «Pretiosus es». 
4
 Cf. cag. j j L j i k J o U . 
5 Cf. éag. (^ jjxLàjkJ^ L) «pardonner, avoir pitié, donner» apud P A V E T de COURT, 
«venia», «commiseratio». 
6
 Fortasse aipsis «innocens», osm. y * . c f . arab. ^kC-C «vitium». Ceterum 
prima syllabae legibilis littera etiam pro b habenda potest. 
7
 Postpositio ulan semper ablativum regit. 
8
 «Sibi (kensinà) fabricans». Quod ad formam iaratup, cf. kaz. jarat- «cre-
are», écg. gl^L (ojj^O "u t e n s ' ' e '> hung. ,,gyártani". 
9 Uigur. emgek «cruciatus», cf. etiam osm. LLol. éuv. amak, vid. apud VÁM- 
HÉRY 1. C. §. 3 4 . 
10
 «Sua st>onte», nr «volens». «desiderans». i. n. èpe- A l o 
220 
inanmanganlar1 örtli2 tamuhka tusurgerged. (hic quoque punctum 
corroborai) inanganlar algaö mengu ucmakning tind(in)á jana 
kaytgey. ihc -j (=yristos) din tengri mengu besing kutkarda(di) (.) 
allejoh3 tengriga (,) inanganmis4 kin kensi din tengri bisni 
uretti.5 Am 
160 \Pag- /60 codicis glossarium cumanico germanicum ac passim 
latinum in duas columnas partitum compiectitur] 
surat6 ymago 
bezgek7 das kalder (sic!) 




olturmase si n sederei 
joharmen ich cleybe 
coah schupé ohm (sic !) hoypte12 
dimdirmé.13 ich kniype 
kurum. rus. 
jamov'4 éy flec 
jiygaczur , s zamenuge 
idesti hehalf inertrlké 
sukeltiristi he half in wasser 
bregé 
dehlap'6 V . , 
v , . . m der mose dehlayrak ^ 
1
 Uigur, inan «fides», «fiducia», f ag . - l u i • idem, fuv. injem, vid. apud 
VÁMBF.RY 1. c. §. 43. Cf. etiam hung, hinni fhin-ni) «credere». 
2
 Cf. fag. '-yjj! «incendium», jac. örd idem, alt. őrt, vid. apud VÁMBÉRY 
1. c. §. 129. Cf. etiam fag . «lumen», «splendor». 
3
 m b ' p n "'audate Jehovam» Ps. 104, 36 et saepe in Psalmis extremis. 
4
 «Credidimus». 
5 «Instituit», «docuit», cf. fag. e J U A j j f . 
6
 Arab. iygo. 
7
 Cf. osm. ^gj-oj «presse» apud HiNDOGLU. Quod ad das kalder, cf. germ. 
die Kelter, quod. voc. e lat. «calcatura» originem sumsit. 
8
 Cf. kaz. kisek «sectio». Jiang
 = alt. jang «mos». 
9 Cf. uigur. et fag. eker/nàk .tadjungere*, «adjungi». 
, 0
 Cf. turkom. «levis». 
11
 J. q. f ag . J k i ^ J l 
12
 I. e. Schupen uf dem houpte (Schuppc anf don HanptJ 
13
 Cag. ^LokXiAia. germ, kneifen. 
'
4
 Cf. cag. jkoL. 
'5 Mendose pro jiygac tur. 
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ötmakning usahi2 erűmen 





jibitirmen8 ich weychsin 
kistalicip keluyorler9 zi komé 
mit gidragi 
jukkà cirtmisen" vis suus 
fideiussor ese (sic!) 
kuturuptsen du bist geil wrden 
sergizirmen ich czéme 
streichelt 
soculapt11 uf gitrant 
eskerimás he acht zin nicht 
esláma (s) 
alaboga cetus 




Ilim13 en vischgarn 
jàdàdim14 ich bin mude wrden 
cagi di macht 
bvkurime ich sprv 
Jirilir is kripet sich 
jota15 ey gibis 
1
 Cag. g^-MfaCib, g^uöLj'. 
2
 Cag. «minutus». 
3
 Fortasse ^ a J L ^ . Quod ad ular, cf. cag. olamak «ligare». 
4
 Germ. med. ae. zu i. q. zer.Germ. zu vellet cum glossis cum. gilbrar, ular 
sensu non convenit. 
5
 Fortasse mong. gerisetke «testamentum», vel uig. komar «amuletum, donum». 
Antiquitus «testamentum» in ling, germanica sèlgeràte sonuit. Forma kumartki mihi 
e formis turcica et mongolica conflata esse videtur. 
6
 Cf. osm. viLe^a. «circumdare», «ea res, qua aliquis circumdatur», 
h. 1. fortasse per tropum «affectus homines naturales non prorsus mali, sed inclinati 
ad malum», cf. etiam éag. «chose qui s'accorde avec» apud P A V E T de C O U R T . 
Weniczut fortasse wenig zunt (wenig SündeJ «culpa levis». 
7
 Cag. JlxcLc^jl» «age aevum per voluptates», J y J o l y T idem. Cum germ. 
niose cf. hodiernum geniessen. 
8
 Cf. éag. (J) > j * «changer» apud P A V E T de C O U R T , (germ, wechseln). 
9 Forma osm. f^yjJS' . 
10
 Jükka kirmak «onus inire», cf. kaz. kert-. 
" Cag. ( J j U y i y - . 
12
 Czuen i. q. hodiernum zwei. 
13
 Cf. éag. iJUJJ «rete», mang. ile. 
14
 Cag. ^JjLelòL «debilitari». 







köröul2 di muwer 
orbu3 dy bliyde 
or der grabe 
herumen ich wedele 
(?) ingec4 kayn. kin 






top. eyn kuwle 
kurgan en gihoft grap 
iv des toden hws 
kesena der toden huw9 
sin des todin bilde 
kapsa10 dilade (sic!) 
kirkar11 kvrczet 
vsinlarme ich bisvere 
jelemci12 der loypher 
kezerme13 ccuo 
jarovli dir. utile est 
joralarme14 opto 
bur15 en knospe 
kobelek en czue walde 
ahim kati dir der strom is 
her(t) 
1
 Cf. cag. Jsjyjl «spes», «phantasma», «superstitio», e. g. yytS ^ j y j l 
vid. apud VÁMBÉRY in glossario fag . 
2
 Cf. cag. tSyyf «parvis d'une tente» apud PAVET de COURT . , cf. etiam uig. 
kürel, mong. khiiren. Di muwer i. q. hodiernum die Mtiuer. 
3
 Cf. kaz. or- «jacere». Dy b/iyde i. q. die Schleuder. 
4
 Priorem glossae characterem nescio an recte ing legi (pro 9 consveto), 
alterum vero litterae u haud dissimilem duas litteras ec continere existimo, itaque 
totam vocem ingec (cag. cJLCàjÌ) legendám propono, quae lectio cum adjuncta 
glossa germ, kin f—kinti) optime conveniret. Scriptor glossam mendose scriptam 
kayn in kin correxit. 
5
 Cf. fag. ^JjvjtXJyÁ.I, germ. Rogen, Fischeier. 
6
 Cf. fag. j ^ L M i L é y «s' egarer», «sich verirren» apud VÁMBÉRY. 
7
 Fortasse mendose pro kunov vel könöv scriptum, cf. osm. iXiy», fag. ^y» 
«gibbus». Germ, buychet hodie batichig sonat. 
8
 Cf. fag. (jiLcpjics. «proclinatus», «deflexus». 
9 Alia manus annotavit. Quod ad kesenà, cf. aitaicum kazìnti «fossa». 
10
 Kapsa (quod ad formam, cf. fag. ^LuoLs) etc. alia manus annotavit. 
" Cf. fag. ^Lib^Aji. 
12
 Cf. fag. e J l d - o «festinare. 
13
 Cf. osm. (<JpoJya «rougir, ròtir» apud H INDOGLU . Ccuo
 = «coquo». 
14
 Fortasse ^jLcSLé^j, quod tamen non optare, sed optatum assequi significat. 
"5 Gemmula in lingua turcica y y f dicitur et fortasse bur mendose pro küz 
íköz) scriptum est. 
jugalak1 kuylecht 
siharmen ich tréke 




ich mache karre 
ich slowolle4 (sic!) 
ich wirke 
[Pag. 161 glossarium 
aya9 dar támir 
juruh"° dy fuwst 
Ciyrü"ey Ggilvkke (sic!) 
éarpuü12 ey ügivelle 
kemà ihar das schif lget czu 
ru(?he) 
tergeim5 scrutabo 
k u r í 6 stol 
cinàrmen iche ne mit ziyde7  
at kosuruklarme ich 
span pher(t) an czüe 
fuse hiden unde phorn 




aringéi. '3 detctor 
usahci '4 pditor 
tombur.1 5 dy puvke 
tuvrami1 6 (sic!) arkrinn-glich 
1
 Cf. cag. ( j N l c j j «tout corps rond qui roule comme une balle» apud P A V E T 
de COURT. Germ. med. ae. (mhd.) kiulecht «rota». 
2
 Cf. osm. J j ú l j J . Sas hic non lutum, sed liquorem significai. Usdrikke 
i. q. ausdriicke. 
j Cag. ^íIxnLcj-su «potare», «irrigare», germ, frankén. 
4
 Slo-wolle. 
5 Cf. cag. b l o l C ö ' apud P. de C. 
S « > 
6
 Arab. talm. ' Q - g ,JCQ-|!|3, hebr. 
7
 I. e. ich náhe mit Seide. 
8
 «Raucus evasit», cf. éag. Heysch germ. med. ae. heis hodie hei-
ser sonat. 
' Cag. L>! «palma manus», germ. med. ae. tenre, hic tànir (ex quo hung. 
tenyér depromptum videtur). 
12
 Cf. cag. ^LojjXjJ. Dy fuwst i. q. germ. med. fust «pugnus». 
11
 Cf. osm. j i j ' - í - y . , «campana», ger. gtneke. 
12
 Cf. éag. ^aá-o^Us. «ce qui est épanché ou répandu», das verschiittete apud 
VÁM BÉR Y. Ey ugivelle «via caesis vel dejectis arboribus impedita». 
"3 Fortasse éag. gJljCYÀJ^jil. 
14
 Cf. cag. JL/jI , cf. etiam uigur. usuk «perditio». 
'5 Cf. cag. JLxijO. Puvke i. q. germ. med. ae. puke. 
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tirki Cóbu.2 tlda3 tatli 
uutirme.4 ich stille 
cuh Culàrme. ich g°bule 
sirrime.5 ich smiyse 
kü uyahti.6 dy züne glc czu-
raste7 
kacik.8 eyn theve 
basi tezgedi.9 das hoypt glc 
in üme 
elim silengdir.10 tuyschet 
kór11 eyn grap 
urpek.12 kruwsp 
ader krü'3 
tarlov. dar akker 
cuuliydir. tomerelle 
tuTnM sterilis 
tűi l\atu. vidua 
spno ( = sperno) biysinirme 
bessere neher (?) 
uterme15 ich zeg(?e) 
julkarme.'6 ich phluck (sic!) 
julmalarme.17 ich bu(?cke) 
kayda egen. wo mak(t..) 
jársitirme. ich rey(.)zi 
elpek.18 óberik 
bozgay jat kisi b'd (..) (? = bu dir) 
(gleich) scriptum est, vel quod mihi probabilius videtur haarkringlich vid. apud 
G R I M M in glossario. 
1
 Cf. èag. kec «curvus», cf. etiam hung, kacsintani. 
7
 «Ramus virens», còbii i. q. èag. 
3
 Tindàn. 
4 Cf. osm. 
" Cag . l Í ^ - * / * 4 " -
6 
7
 I. e. Dy Zunne (Sonne) gink czu raste. 
8
 C a g . (J^jLSXjüs «canis f em ina» . Germ, throe i . q. a n t . germ, (ahd. ) zoha, 
sax. (nd.) teve, flandr. teef. 
9 Cag . i íJLmjlCw /jó ' , «s 'écar ter» a p u d P . de C . 
10
 Fortasse «frauderò amati, elim cum èag. J1 idem esse videtur, silengdir — 
èag. vel ^jjLíÖLa-uj lamati . 
11
 I. e. kör, cf. jacut. kiirüö. Grap i. q. grab.. 
" C a g . ^ L j j j l « fe rmen tum», kruwsp i . q. germ, gahre ( f e r m e n t u m in d i a l e c t o 
o s m . k jLc sona t ) . 
•3 I. e. oder Krume. 
"4 Mendose pro tuumaz. 
•5 Cf. èag. tdU-Jj', g e r m , sengen. 
16
 Cf. èag. ( ^ x b t J ^ «tordre» apud P. de C., cf. etiam èag. ^JjldjJ. 
17
 Cf. èag. \iJUJocj&- «s'accroupiri apud P. de C., germ, bücken. 
, 8
 Cf. è a g . «o rnamen t cousu sur l e co l l e t d ' u n vé tement» apud P . d e C . 
kebésir. ' js muchczet 
certermé.2 ich snelle 
andir.3 légit 
curusipdir4 gyrüpelt 
cirpi.5 durre riyzecht 
belsédi.6 nakt obur v7 gurtel 




saroü ksyneydir.12 di spiver 
get uf bitter 
suulurmé.'3 ich wiylche14 
ters.15 goch czornik. calili 
2 2 5 
kési müda kelirm (sic !) 
8dück (?) 
tokluk. ,6 superflü 
enur'7 
tamha'8 vas 
suedi'9, ich habe mieli, gela. . 
ol sózning usugi2" 
calili góh czornik21 
jöcu (= jolcu) ey gast 
inak getu"\ve 
eriney saa ba(.)sé ne . . 
virdrossTheyt ge czu(?rn)22 
1
 Cf. osm. OjYumucus». /.r muchczet = es muchett. 
2
 C a g . ^ b j j j j i » . « g i é s i l l o n n e r » , g e r m , schnellen a p u d VÁMBÉRY, c f . e t i a m 
h u n g , csörtetni. 
3 Cf. c a g . , j U j J ó I . 
4
 Cf. fag. JjLo^ys.. 
5 C a g . y y z * . «verge» , g e r m , der diurne Xweig a p u d VÁMBÉRY. 
6




 Cf. fag. i^ Jjjy*/. 
9 Gestrichen. 
12
 Cf. fag. ^j lcy i s «persequi». 
" Portasse mendose pro sor ív scriptum, cf. cag. láJ^y"-
12
 Mendose pro syneydir. Soron i. q. cag. ^ÁJ^Lm, h. 1. id significat, quod 
arab. in dialecto osmanica. 
'3 Osm. 
14
 Germ. ant. wilchen «marcerei». 
15
 Cf. cag. dJü^jü, osm. y>, i. q. cai ih. 
16
 Cag. j' «abundantia». 
17
 Cag. «pinces de forgeron» apud P. de C. 
>8 C a g . h u n g , tömlő. Q u o d ad f o r m a m . c f . u igur . tomba « g u t t a » . 
•9 I. e. sbendim. 
21
 Cag. i^JjjJb^, germ. jiihzorn .. 
22
 I. e. Verdriesslichkcit. 7iihz > '. 
codex c t'manicus. 
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jarovli.1. vt uosus2  
busuràrme (sic !) regratior3 
isan eyn bilde 
ters sózlàr ong sózlemàs 
he ret czornlich nicht gutlich4 
162 \Pa&- 162 glossarium continuatur] 
jakurarme.13 ich span de 
jeh alayesa.14 wi andirs 
hotarimé. ich ledige 
solagay.15 eyn lTker 
belerme'6 ich widel(.) 
ièkinirmé.17 ich intwische 
alpant. unles. biz diole18  
òandi 
3
 Fortasse pro küsürármen scriptum, cf. uigur. kos us, hung, köszönni. «Re-
gratior» i. q. ital. «ringrazio». 
4 I. e. er redet zortiig, nicht giitlich. 
5
 I. e. «levis homo». Quod ad killihli, cf. kirghizicum kilik imosi , kilikti 
«decens» ; uigur. kilik staturam, formam, exteriorem corporis habitum significat, 
kilikli «formatus», «pulcher», vid. apud V Á M B É R Y «a török-tatár nyelvek etym. szó-
tára» sub radice kii, kin (§. 90, pag. 95). 
6
 Cag. w L / j , germ, schnitzen. 
7
 Osm. yAyS «corriga». 
8
 Cag. j^jl dy Lat. «extendo» hic glossae cumanicae praepositum est. 
9 Vid. pag. 160 codicis. 
10
 Cf. éag. , j I«JUL£L». 
11
 Cf. éag. u^ULiyl, uigur. oksak, oksak «similis». 
13
 I. e. genanne. • 
13
 Cf. éag. ja kin, uigur. jakutmak «admovere». 
"4 Mendose pro jok alayesá scriptum, cf. osm. 
'5 Cf. éag. ^ i l j ^ / , kirghizicum solakaj, cf. etialh éuv. solagai, vid. apud 
V Á M B É R Y 1. c . §. 1 6 3 . 
16
 Cf. kaz. bila- «fasciare», germ, windeln. 
17
 Quod ad formam, cf. éag. ^ 0 Á \ Ü apud P. de C. 
18
 1. e. di ole. Vocabulum ture, biz, uti in glossario Abuska denominato videri 
potest, plures habet significationes. Alpant fortasse pro is<uJf scriptum est. 
jengil killihli kisi5 
kuygelek kycht vt(. .) 
jonarmé6 ich snicze 









 C a g . J j J j ^ L . 
2
 Fortasse «ut(l)u(min)osus». 







jali der mane 
bolar.6 cristalle 
kuő sunadirme. mer ist czu 
suer7 
tiltagan sóz \ ^ f i c t a vba 
jubangan® sóz ^ ^ ^ (verba) 
inah.9 fidelis 
esima kirdi.15 woz mer Tdensin. .IO 
serpildi.11 uf gepralt 
ósang12 wederspenik 
urüdT.13 ich habe gevóhte 
berindim.14 ich habe gear(b. .) 
kavdan.15 ügebrant 
Cuerme. ich warfe 
kizár is glut 
susarme. ich scheppe 
oidi 
kirildi16 
hoardi17 • birdir 
saygác.'8 des heres teyl 
1
 <-ag. ^jjl 17 - I '*' «enlever» apud V Á M B É R Y , germ, ent/ühren. 
2
 Cag. ( j U u f . 
3 Cf. éag. «sorbere», germ, schliirfen. Glossa germ, slinden i. q. 
se h lue ken «glutire». 
4
 Cf. osm. ^ij^ljO «satiare». 
5 Cf. iag . tJo (jànà). 
W 0 « IB— S U SS 
6
 Osm. jy^B arab. yyXq et graece p7jpuXXo;, lat. «beryllus». 
7
 I. e. mir ist zu schwer. 
8
 Quod ad tiltagan, cf. uigur. titmak, hung, tiltani. Jubangan söz i. q. cag. 
«jbl> «bagatelles», «frivolités» apud P. de C. 
s ^jLül apud P. de C. 
10
 «Venit mihi in mentem». Scriptor defective pro 1st: is scripsit, quam glossam 
germ, lector quidam cumanicam existimans earn per uz (fag. interpretatus est. 
11
 Cf. fag . d i g e r m , abpr alien. 
12
 Cf. cag. apud P. de C. Et hoc quoque annotatum volo, vocalem ó in 




 Ka2. biren-. 
16
 Fortasse fag. ^ L ö L í , cui tamen glossa germ, ungebrant minus apte 
respondet. 
16
 Osm. «distendi». 
17
 C a g . 
18
 Fortasse kaz. sajgak 
2 2 8 
bitisli" kisi. eyn artic man. 
juvduh.2 eyn ungeslahte man 
jipkirrime3 mer vuvllet 
kugànàdir. ich andir beyde 
tohtarme.4 i memoia teneo 
ungermé.5 uwe. grabe 
oyovlarmé. intwerfen 
sirlarme.6 ich riyse 




bólóv (? t v. c ) " des wundes 
teyl 
jobàcà. des marotes teyl 
huvarmé. ich uvrge 
> ty helle 
sindan 
tamuh12 
er kelànedir. ha czart 
kucerme.13 ich nòte 
tuman betli14 v'ster antli.15 
jóga'árdirme16 ich b' gerì 
hoatdirmé17 rewrden' 
' Mendose pro bitic/t scriptum, vid cag. dLü'AJ. Cum. biticli hominem litte-
ratum significat. 
2
 Cf. cag. ^LyJ, alt. jaj. 
3 Cf. cag. lilLcjyT : íyj. 
4
 Cf. cag. 
3 Cag. 
6
 Cf. osm. yAw, arab. yX—. 
7
 t a g . (jiLcjli. 
8
 Uti supra. 
9 Cag. germ, iibrige/is, im iibrigen. 
10
 Cf. cag. « « A vlj' apud P. de C., de quo in glossario suo ita dicit: 'tain-
chinili k se dit iorsque, par volupté, on ne se hate pas de bőire le vin, mais qu'on 
le degusto lentement pour en mieux goúter la saveur. » 
11
 Cag. ^y-yJ «pars». 
12
 Cag. pyxLi'. ^j'cXjy in lingua persica locum obscurum significai, hoc idem 
vocabulum etiam in lingua turcica usum obtinuit. 
'3 Cf. uigur. et fag. kiic «vis», osm. zyj^i et'arn chivaicum k'istamak, hung. 
késztcni, késztetni. 
14
 Cag-. 0 0 «vultus». 
•3 I. e. finster Antlitz (finsteru Antlitzes).
 ; 
16
 I. e. jòngiil ir dim (idilli), pro quo hic jògaàrdirme scriptum est. 
17
 Vid. uigur. kevek, fag. dLi«0. 
,8
 I. e. ich bin gering ge'ii'urden. 
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artirime.1 ich óberige ta tar tilgà koneldi.6 ha re(t) 
jerer.2 is vir smete (sic!) dièuge gerade" 
manarmen.3 ich iyn tuyche kislov.8 di bre°he 
keris.4 eyn geczéke tinger9 ügeakert akker 
kurulta kurar5 he wil ey hof tarlov.10 der akker 
halde kirigib. eyn trechtuk 
bavrsakdir11 he ist mer 
anirakdir12 ^ ^ mer . . wurde 
kogeripdir.13 s ist schemelik 
[Pag. 163 glossarium continua tur] 
telbuga.14 eyn leytzeyl. beèi el'6 huffe hauz 
(? ci)arhar (sic !).15isczu get(sic!) őaridi. geschente 
i 
1
 Cag. {jyofif «accroìtre» apud P. de C. 
2
 Cf. cag. dl+J^il «fondre», «se fondre» apud P. de C., germ, ci verschmelzt, 
pro quo hic vir smete vel vir smelc scriptum est. 
3
 Cag. ^ U j L o , germ, eintauchen. 
4
 Proprie «tensio», cf. éag. yiy^jbj h. 1. contentio, vid. germ, eyn geczenke. 
5
 Kurulta, éag. flAy^fs v. ^[jíXj^fé i. q. mong. khürije etc., — kurar 
i. q. cag. gyfl- Germ, er will einen Hof halten. 
6
 Cf. ^JMJ (^gijixj* apud VÁM BÉR Y «Cagataitche Sprachstudien», pag. i . 
7
 I. e. er redet die Zunge gerade. 
8
 Fortasse éag. ^iLw-cii. Germ, brdhe (sic!) i. q. brache «vervactum». 
' Cf. éag. (^Jnky «reposé» apud P. de C. 
11
 Osm. J^LJ , hung, tarló, bosn. tarla apud Bl.AU, in antiqua lingua Bisse-
norum thorlou, vid. in diplomate quodam a VAMBÉRY allato : «rus Bissenorum, quod 
vulgo dicitur ISesseneu thorlou («A magyar és töröktatár nyelvekbeli Szóegyezések», 
pag. 72.). 
11
 Cf. cag. , jLuyscL) apud P. de C. 
12
 Mongol, amarak «amicus», amarak/a/ «amicitia». 
13
 Cf. cag. J L o j í f «livescere». Cum. kogeripdir «pudet», vid. germ. s(isJ ist 
scheme/Ik. 
14
 I. e. tat buga ; quod ad buga, cf. éag. ^SSS-yJ, — cag. J Li' V Á M B É R Y do-
cente orane corpus longum significat. 
15
 Cf. osm. ^XjLftz»., in glossa cum. (. .) arhar litt. h falso litterae r postpo-
sita apparet. Scriptor glossam ger. czuget mendose czu get scripsit, tanquam syll. czu 
«duo» significarci. 
10
 Fortasse beli el, cf. éag. ^j.iySS *} «citadelle», «porte» apud P. de C. 
tangisip jatir se. liyt hi-
kizarip jatir1 czede 
jelni.2 das vytur 
jrgaladir \ is wagát 
kamaladir3 (sic!)4 
cayhaladir5 is plodirt 
silkinádir.6 is schyt zich 
jitirdim.7 ich hab vorlorn 
sarhitir.8 is ziyget 
ku(?s)ü satkadi.9 di atwt hat 
sy gekreget 
savrak10 eyn schádel 
bas eyn hoybt 
jelpirmen." ich wedele 
horarme deficio 
hor.12 defect 
konulvkée13 mit girahtikeyt. 
kasnaci.14 der sluysar 
julovéi. redemptor 
sahav.15 lispt (sic!) 
orsù, zeczt zich wedir 
bugermen.16 ich valde 
éirlak17 en vlischin 
éeber'8 kisi en reynlich m 
(= mann) 
1
 Cf. c a g . ^ m o L c ^ a C í L j a p u d P. d e C. Kizár ip f a g . v j ^ t j A S «rubens». 
2
 Kaz. jilen «uber». germ, enter. 
3
 Cf. verba fag . j L i L - í f et . j l I « C'i, cf. etiam jak. katnna. 
4
 Es woget, g e r m . med. a e . wögen. 
5
 Cag. ^LoikjüL».. 
6
 Cag. franc, schuttem. Schyt mendose pro schytet scrip-
tum est. 
7
 Cag. CLJLa-O i. q. c J L a j J . 
8
 Cag. ( « * P j l M I «relàcher» apud P. de C. Quod ad glossam germ., cf. germ. 
med. ae. sigen. 
9 P r i m a m g l o s s a m c u m f a g . c o m p a r a r e m , a l t e r a m v e r o c u m uig . sat-
kadi (vid. a p u d VÁMBÉRY) e a n d e m e x i s t i m o , cf . i n t e r p r e t a t i o n e m g e r m , di antwort 
hat si gekrenget. Kusugh h ie n o n a n t i p h o n a m , s e d r e s p o n s u m s i g n i f i c a t . 
10
 Cf. fag. saut «thorax aheneus», proprie res qua aliquis protegitur, invo-
lucrum. 
11
 Cf. fag. ^yXjyjLì «éventail» apud P. de C., cf. etiam kaz. jilbàzàk «homo 
incostans». 
12
 Cf. fag. «inanis», cf. etiam uig. koruk, fuv. kura, vid. apud VÁMBÉRY 
«a török-tatár nyelvek etym. szótára», §. 84., et hung, kóró, kór etc. 
13
 Uig. kütiilik «honestas», jak. könü «honestus», «rectus». 
14
 I. q. osm. yOaÁJÀi», pers. xjfji*. 
•5 Cag. j l s l w «balbus». 
t 6
 Cag. J L c i y V y J . 
17
 Cf. cag . ( j l e V j A a . . 
15
 Cag. «une femme agile», «bonne ménagère» apud VÁMBÉRY. 
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ekisi bir dir 
cangil1  
bavlagib 
tuler3 is hert sich 




jàksi undi. ha herte wol 
öuvre8 kiydi. ha hat das àbàch 
umme gekart 
sandireydir hà9 rozt. 
tirpildeydir. IO há snatert 
siarme ich kem iym 
vvgil da öozgil11 brichs 
un (= und) des12 
kozgalisirme. "3 ich wule 
bir joulr (sic!). '4 eyn leyik 
órguzurme. '5 ich weyde 
tulkma. engancz holcz16 (sic!) 
jarma. engespalde holcz (sic !) 
jaksi bogeyp17 barir . ha czuyt 
wo(l) uws gerich(.. .)18 
aytip je ber'ng ie,19 Tpitns.20 
1
 Uig. kammak «ligare». 
2
 Cag. ^ l o ^ U L s idem. 
3 Fortasse pro (isijtuter scriptum. 
4
 I. e. kursovlap dir, cf. éag. ^ L i j j S «cingulum» «cingi». 
5
 Plurális numerus secundae personae formae cond. verbi éag. 
6
 Cag. £ l ) . 
7
 Cag. iìILo^xaS^I, quod germ, /iebkosen bene respondet. 
8
 Kaz. ciipràk «fragmenta panni». 
9 Cag. jJjLoiksljjJóLw «delirare». 
10
 Cf. éag. J L á b j j J 
«agitare». 
" Cag. JLo^ya.. 
12
 I. e. brichs und dens. 
13
 Cag. ^yl+JLey^j', germ, aufwiihlen. 
14
 Cag. y^yè.i germ. das leitseil. Leyik mendose pro leytzcyl scriptum est, 
nam voc. leyik ex lat. «laicus» (gr. Xatx'o;, cf. Xab;) depromtum «populum» significai, 
vid. germ. med. ae. leige, leie, quae signifìcatio hic haud apta esset. 
•s Cf. osm. cJKjj! «locus umbraticus», éag. y j , alt. óre, iire «Collis». 
16
 I. e. en gancz holcz (ein ganzes holtz), vid. etiam subsequens ein gespal-
tetes holtz, cum. jarma. 
17
 Cf. éag. Iiyj f xSj> «heros». 
18
 I. e. ha (hà) czuyt wo(l) uws gerich(tet') «exiit bene compositus» (acie exacte 
stricta). 
•9 Fortasse «promissis tuis mansisti», bering• enim berding legendum est, je 
autem ex interjectione eje decurtatum videtur. 
20
 Hanc glossato prorsus non intelligo. 
2 11 
janglámdir ' is hallét 
karmalarmé. festino2  
udaa.3 no 
eki kun udas(a) tzuen tak noch 
inandir4 
menim ati javrutti5 ha hat 
miyn phert gazeret 
sageseydirme.6 ich trachte 
araba cucldi7 dar karre sluk 
nedir 
berisirmé.8 ich halfe gabin 
sé ani jibekmi dept sé9 wat 
istu das10 (..) de v(.) 
emegar ' 1 \ 
, ,, -> en babe. kurtka12 
mecalá. '3 en czebast 
julguu (,)14 
krinpis 
icik.15 en obér czogé pelcz 
tobalak16 parkü1 7 
jez l S eyn czeyn. 
ayak kosulgil19 strekke di fuse 
1 6 4 [Pag- 164 acque ultima totius codicis continuationcm ct fittem 
glossami compierti tur) 
1
 Cf. èag. osm. ^-üLj «echo». 
2
 Cag- ^Lo^Lcvl i ' «tàtonner maladroitement» apud VÁMRÉRY, hie «tumultuose 
agere». 
3 Cag. Lj'jl. Glossa germ, no mendose pro nach «postea» scriptum est. 
4 I. e. Zwei tag nacheinander. 
5 Cf. èag. «faire approcher» apud P. de C. 
6
 Cf. èag. ^jàjxLw. 
7
 Cf. èag. lilLojt^». et líJltX^líy^. «sursum verri». Lineola sub littera c pau-
lum ad sinistrami producta r supplet. 
8
 Cag. 
9 I. e. sen ani jibökmi deptur sen. 
11
 liirnt ist tu das . . de v . ., vid. germ. med. ae. want «quando». 
" Cag. Ülik 
12
 Cag. \ j j \ f i «vieille femme» apud P. de C. 
•3 Cf. cag. v_>LiU. Quod ad czebast, cf. got. vasti «vestis». . 
•4 Cag. ^ f i - f i . 
•5 Cf. èag. rlLs^Xj! «jaquette de femme» apud P. de C. 
15
 Cag. ^NLijj' «racine de la dimension d'une olive et douée de propriétés 
salutaires ; rond ; mis en pelote» apud P. de C. 
17
 Par/cu pagina codicis subsequenti par kun scriptum est. 
13
 Fortasse kaz. jiz «cuprum». vel potius «pertica aenea», cui signification-! 
germ, rzeyn magis apte convenirci. 
'-> Cf. cag. j U L i » - et g f i d i y i , kaz. bus-. 
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iòkir.1 enbruch gurtel boksmen et. enziyte vleys 
siltov.2 potwar3 encim. miynes selb 
emanirmen.4 saarlarmé kesetmak44 uéun 
horlarmé.5 despicio durch vurc(ht) 
manaysis.6 sine modo korkutmak uéun 
ohsassi.7 similitudo kerterme15 ich kerbe 
amassa. semp (? = semper) a(n)giguc. '6 enleyter 
taffar u íga . 8 adsolaciü (ad pesa17 en hantwerk 
solatium) odim. koralmadim'8 
mohdak.9 stump aziz. pegrinus (= peregrinus) 
horen.10 en reyic aéebergil expone 
t r a p e s " ^ ^ kenetà. gelich 
ff „ ; mesa (= mensa) , 
sutiéra ^ ^ ocugil. 9 pmoneas 
halha13 joldagilar20 
1
 Cag. ^ÍLsAjI, osm. vid. apud Bianchi . 
2
 Cag. «imputation mensongère», «calomnie» apud P. de C. 
3 Hung, patvar, antiquum slav. patvor vid. apud M i k l o s i c h «Die slavischen 
Eiemente im Magyarischen» pag. 48 sub n. 644. 
4
 Cag. viLjl+j! «prendre garde» apud P. de C. 
s Cf. osm. 
6
 Cf. pers. L i e «similis». 
7
 Cf. éag. ^ U ò ^ l «simìlitudo», «similis esse». 
8
 Mendose scriptum pro tappar urga, cf. osm. «recreation» apud HIN-
d o o l.u. 
9 Cf. jak. mufiur. 
10
 Osm. K^Ja., gr. /opo;. Glossa germ, reyic pro reyge scripta est. 
11
 Osm. S j j l f o , gr. Tpá-r'a, proprie t;írpáuita m. cum quator pedibus, qua-
drupes.
 s ^ , 
12
 Osm. S^áw, arab. ipMu. 
" Cag. ^jLdLs. 
't Cag. ^jlol 
•5 Cag. 
16
 Cf. éag. ^ j l f è f «ascendere»; glossa afa Jgtgrtc mendose pro agi tigne serip-
tua videtur, cf. quod ad formam kaz. bastìe «scala». 
17
 Pers. N j Ì h O i. q. arab. n i y * ars, quam quis exereet lucrandi eaussa, artifì-
ci u m, vid. apud VULI.ERS. 
18
 Fortasse «lignum» Jl»i «instrumentum», ^ j A j u c «metallum». 
17
 Cf. éag. 
21
 I. e. joldagilar. 
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ozma 
bóz togur.2 wirkit 
isőv.3 en erbeyter 
jalői4 enmitelink (sic!) 
tothab schade5 
kaska.6 kal. 
jalinvrmé.7 ich blice 
tobalak. parkun8 
jez. en9 czeyn 





toba. ma culpa ( = mea culpa) 
javlov14 ephanne (sic!) 
ji 'di. '5 t reyp czuzamene 
usurme \ 
• mich vruyst1 
tongarme 
kirov. riyf 
őere.17 enkopicze (sic!) 
keben. enhuwte (sic !) 
saht18 
sergek 




en wahinde man 
1
 Cag. tiJlo^! «depellere». 
2
 Cag. yybyi 'yy? «texit», germ, wirkt. 
3
 Cag. «operarius». 
4
 Kaz. jalci «mercenarius«. 
5
 I. e. «damnum». 
6
 Cag. aŰúiliS, quod in lingua cum., uti ex glossa allata videri potest, calvum 
significat. 
7
 C a g . j L á J L , germ, blinzen. 
8
 Uti supra. 
» Uti supra (pag. 163 cod.). 
10
 Cag. p ^ j l . 
" I. e. «palea». 
12
 Cag. ^LoLajLc «laudare». 
13
 Cag. ÍJ1*5^1 idem. 
14
 Fortasse cag. (SjJLcL). 
x5 Cf. f a g . jV'LbAaj. 
16
 Franc, f risen. 
17
 Fortasse fag. ^f^jw».. 
18
 Cag. 
T9 Cag. j y ù y i «campana». 
20
 Cf. fag. «omne», proprie «circulus». 
21
 Cag. mengi, alt. möngkii, uigur. rnengi, mingi, vid. apud VÁMBÉRY «a tö-
rök-tatár nyelvek etym. szótára» pag. 219, 220, §. 231. 
22
 1. e. ewig. 
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salinirme' ich bihenge erkeC johladim.6 ich vmiste 
asi.2 der kern (= vermiste) 
èerCi.3 enkremer (sic!) urus7 gewurfen czege 
kisidi4 conglü aynir8 
sluk 
sohti5 ^ ^ conglü bulganir 
sirih. en merder9 
[Finis Codicis cumanici] 
1
 Cf. fag. ^jjbJbu «pendere» VÌJL^ XÀJLUI «amulette qu'on suspend au cou» 
apud P. de C. 
2
 Mendose scriptum pro òzi «granum ejus». 
3
 Cag. ^t^jt» «épicier», «pharmacien», «quincaillier» apud v á m b é r y , «mar-
chand ambulant» apud P a v e t de C o u r t . 
4
 Primam glossae consonam k legendám opinor, quae nostra lectio si recta 
esset, huic glossae èag. comparandum sit. 




 Cag. (jLj^l, quod hic capram novellám significat, vid. interpretationem germ. 
gewurfen czege ( g e r m . m e d . a e . zige). 
8
 Cf. fag. ^jLoUjI JmLj «angi animo», vid. apud VÁMBÉRY in glossario f a g . 
9 Fortasse mendose pro morder scriptum. Quod ad cum. sirih, cf. osm. 
jak. saràk; alt. serke capram novellám significat, vid. V Á m b é r y «a török-tatár nyel-
vek etym. szótára», pag. 150, 155. 
E X C U R S U S PRIMUS. 
DE AENIGMATIS. 
Ae q u e atque antiquissima populorum sapientia in proverbiis et fabulis L eorumque religio in mythologicis perceptionibus de infinito, ita 
mens curis relevata jam antiquissimis temporibus se in inventione aenig-
matum manifestabat, in quorum compositione ingenium nihil aliud 
quaerit, quam ut sibi et aliis hilaritatem afferai, quare in brevissima 
aenigmatis forma, quam raro paulo longius dilatabant, res diversae 
vel quae fallaci tantum similitudine cohaerere videantur, inter se con-
nectuntur, saepissime vero improprie vel indefinite denominantur. Aenig-
mata autem jam in antiquissimis litteraturae monumentis passim occu-
runt, ut in libro judicum veteris testamenti, ubi hoc s i m s o n i s aenigma, 
quod Philistaeis solvendum proposuit, reperitur : 
, (T) p i n p TJ?£1 blJIíO KV) 
Hoc loco aenigma n y n nuncupatur, quod vocabulum in libro 
D a n i e l i s calliditatem, fraudem significai. Sphingis aenigma primus 
memorat s o p h o c l e s (Oedip. Tyr. 1 3 0 ) , sed eius verba non affert. 
Ne A s c l e p i a d e s quidem aut diei temporum aut animalis mentionem 
facit. Idem aenigma apud d l o d o r u m (IV. 6 4 ) ita sonat : Ti dori rò whò 
(jcjto'jv, vpÌTtouv xat zsTpáuouv, quod demum in libris posterioribus men-
tione diei temporum nova accepit incrementa. Ecce Sphyngis aenigma, 
quod O e d i p u s solvit, in ulteriori sua forma: «quodnam est animai, 
mane quadrupes, meridie bipes, vespere tripes ?» In hac aenigmatis 
forma homo improprie animai nuncupatur diversaeque aetates ejus 
cum diversis diei tomporibus comparantur. A s c l e p i a d e s quidem apud 
Athenaeum ens aenigmatis generi kpnsrwv annumeravit. Geminatio, paro-
nomasiae, onomatopoesis, composita insolita, nec non vocabula lusoria 
vel talia, quae rarissime usurpantur, auditoribus aenigmatum quam 
plurimam afferunt delectationem, maxima tamen hilaritas per con-
junctionem rerum inter se admodum diversarum atque per denomina-
tiones earum improprias excitatur. 
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De collectionibus aenigmatum turcicorum pauca tantum admoneo. 
i . Celeberrimus B Ö H T I . I N G K I U S in specimine textuum jacuticorum sex 
aenigmata in lucem edidit, quorum primum hoc est : Kim bar buologhai 
yörágha syox bari ti'linan kapsàtàèci r 
Oi dorghono. 
«Quis est, qui indoctus omnes loquitur linguas ? 
Echo» 
(Ueber die Sprache der Jakuten, pag. 95. Aenigma jacutice 
tàbr'ing nuncupatur, cf. tài, tajab'in. 2. j o s e p h u s b u d e n z , vir summae 
doctrinae, in dialecto chivaica itidem sex edidit aenigmata, quorum 
eum Molla Iszhak Ozbegiensis gnarum fecit, eorumque quartum cum 
ante citato Sphingis aenigmate piane convenit azanda tört ajak minen 
jüredi, kíin orta iki ajak minen jüredi , quinti iki basi bar, tört kulagi 
bar, tört közi bar, alti ajagi bar, tört ajagi minen jüredi, jigirme tört 
tirnagi bar «duo capita, quattuor aures, quattuor oculos, sex pedes 
habet, quattuor pedibus graditur, vigintiquattuor ungues habet») duae 
formae aliquantum variantes etiam Hungaris notae sunt. Molla Iszliak 
voc. aenigma dialecto sua o/un hikajct «lusoria dictio» nuncupavit 
(•Nyelvtud. Közlemények, T . I V . f. I I . pag. 2 7 5 ) . 3 . R a d l o ì - F I U S unde-
viginti tribus Tölösensis aenigmata edidit, quorum ul t imum: 
tosto pudai tügülüp kaltir. tàngàr in ing jiltis 
cum secundo aenigmate a BÖHTLINGKIO edito in ipsa rei perceptione 
convenit. Ecce aenigma jacuticum: 
balagan ürdügar carpa toxtop sitar üsü. sultustar 
«super tugurium furfur dispersum jacet, 
stellae» 
1. c., vid. I . T . operis R A D L O F I I , pag. 2 3 9 . 4 . G A B R I E L B Á L I N T 
in dialecto kazanica 46 aenigmata edidit, de quibus dicit : bu jomak-
larni kerásennárnen Kazandagi iskolisinda üjrangán malajlar jijib jaz-
dilar «haec aenigmata discipuli scholae christianae in urbe Kazan col-
legerunt». Duodevicesimum hujus collectionis aen igma: 
öj tübasenda iuak tas. 
jondoz 
cum secundo jacutico convenit Kaz. tatár nyelvtanulmányok, fase. 
I. pag. 5—7). Kazanice aenigma jonmk sonat , cf. cag. gutnbak 
«nodus ». 
Codex cumanicus bibliothecae ad divi M A R C I Venetiarum pag. 
1 1 9 — 1 2 0 quinquaginta aenigmata cumanica complectitur, quorum 
numero collectiones adhuc notae novis magni pretii increinentis augen-
tur. In quadragesimo primo is, qui aenigma proponit, auditorem non 
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solum ad solvendum aenigma commovet, sed etiam ei supplicium mi-
natur, si aenigma recte solvere nequeat. Excitatio ad solvendum 
aenigma in primo quoque aenigmate chivaico invenitur, utpote : muni 
tap —- dep sorideler «divina — ita interrogant». Dispositio aenigmatis 
cum. numero 9 notati ; senda menda joh in sequentibus quoque aenig-
matis hungaricis obvenit 1, nekem is van, neked is van, a vén tus-
kónak is van, de Istennek nincsen «ego habeo, tu habes, vetus quoque 
truncus habet, sed Deus non habet, i. e. umbra» 2. nálam is van, 
nálad is van, de a ma született gyermeknél legtöbb van «penes me est, 
penes te est, sed penes infantem hodie natum plurimum est, i. e. ju-
ventus». Dispositio tricesimi sexti aenigmatis cumanici cum hoc hun-
garico plane eadem est : lik, lik, végig lik, végestelen végig lik; csomó, 
csomó, végig csomó, végestelen végig csom'o, — nádszál «foramen, foramen, 
usque ad finem foramen, — tuber, tuber, us'que ad finem tuber i. e. 
arundo». 
Lector aenigmatum cumanicorum facile perspiciet maximam eorum 
partem esse ad vitam nomadum referendam, ut, e. g. sextum, unde-
cimum, tertium decimum, quartum decimum, undevicesimum, vicesi-
mum etc., in quibus tentorium, desertum, camelus, equus memorantur. 
E X C U R S U S ALTER. 
D E G L O S S I S G O T I C I S A P U D B U S B E Q V I U M . 
Quaedam excerpta ex quarta a u g e r . i i g i s l e n l l B u s b e q u i i epis-
tola «de legatione turcica», in quibus auctor de gente Tauricae Cher-
sonesi germanica disputavit* 
«Non possum, inquit B., hoc loco praeterire, quae de gente ac-
cepi, quae etiamnum incolit Tauricam Chersonesum, quam saepe audi-
veram sermone, moribus, ore denique ipso et corporis habitu, origi-
nem Germanicam referre. Itaque me diu cupiditas tenuit videndi ab 
ea gentem aliquem, et si fieri posset inde eruendi aliquid quod ea 
lingva scriptum esset, sed hoc consequi non potui. Casus tamen ut-
cunque desiderio meo satisfecit. Cum essent duo hue illinc delegati, 
qui nescio quas querelas nomine eius gentis ad principem deferrent 
meique interpretes in eos incidissent, memores quid eis mandassem, 
si id usu veniret, ad prandium illos ad me adduxerunt. Alter erat 
procerior, toto ore ingenuam quandam simplicitatem prae se ferens, 
ut Flander videretur aut Batavus r alter erat brevior, compacto cor-
pore, colore fusco, ortu et sermone Graecus, sed qui frequenti com-
mercio non contemnendum eius l ingvae usum haberet . nam superior 
vicinitate, et frequenti Graecorum consvetudine sic eorum sermonem 
imbiberat, ut popularis sui esset oblitus. interrogatus de natura et 
moribus illorum populorum, congruentia respondebat. Aiebat gentem 
esse bellicosam, quae complures pagos hodieque incoleret, ex quibus 
Tartarorum regulus, cum expediret, octingentos pedites sclopetarios 
scriberet, praecipuum suarum copiarum firmamentum ; primarias eorum 
* A. G . BUSBEQUII D. Legationis turcicae epistolae quatuor etc. Hanoviae 
MDCV. 
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urbes, alteram Mancup vocari, alteram Scivarin. Ad haec multa de 
Tartaris eorumque barbarie : in quibus tamen singulari sapientia non 
paucos reperiri memorabat. Nam de rebus gravissimis interrogates, 
breviter atque apposite respondere. Ea de causa non temere dictitare 
Turcas, reliquas quidem nationes scriptam in libris habere sapientiam, 
Tartaros libros suos decorasse, ideo in pectoribus cam habere reconditam ; 
quam promant cum opus sit, et vel uti divina fundant oracula.»  
«Nunc adscribam pauca vocabula de multis, quae Germanica 
reddebat. nam haud minus multorum plane diversa a nostris erat forma : 
sive quod eius linguae natura id ferat, sive quod eum fugiebat me-
moria, et peregrina cum vernaculis mutabat : omnibus vero dictioni-
bus praeponebat articulum tho aut the nostratia, aut parum differentia, 
haec erant : 
Broe. Panis. Tag. Dies. 
Plut. Sangvis. Oeghene. Oculi. 
Stul. Sedes. Bars. Barba. 
Hus. Domus. Handa . Manus. 
Wingart . Vitis. Boga. Arcus. 
Reghen. Pluvia. Miera. Formica. 
Bruder. Fráter. Rinck sive 
Schuuester. Soror. R ingo Annulus. 
Alt. Senex. Brunna. Fons. 
Wintch. Ventus. Waghen . Currus. 
Siluir. Argentum. Apel. Pomum. 
Goltz. Aurum. Schieten Mittere sagittam 
Kor. Triticum. Schlipen. Dormire. 
Salt. Sal. Kommen. Venire. 
Fisct. Piscis. Singen. Canere. 
Hoef. Caput. Lachen. Ridere. 
Thurn. Porta. Eriten. Fiere. 
Stern. Stella. Geen. Ire. 
Sune. Sol. Breen. Assare. 
Mine. Luna. Schuualth. Mors. 
Knauen tag erat í 11 i Bonus dies ; Knauen bonum dicebat, et 
pleraque alia cum nostra l ingua non satis congruentia usurpabat, ut 
Jel. Vita sive sanitas. 
Jeltsch. Vivus sive sanus. 
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Jel uburt. Sit sanum. 
Marzus. Nuptiae. 
Schuos. Sponsa. Atochta. Malum. 
Baar. Puer. Wichtgata . Album. 
Ael. Lapis. Micha. Ensis. 
Menus. Caro. Lista. Parum. 
Rintsch. Mons. Schediit. Lux. 
Fers. Vir. Barrotsch. Voluntas. 
Statz. Terra. Cadariou. Miles. 
Ada. Ovum. Kilemschkop. Ebibe calicem. 
Ano. Gallina. Tzo vvarthata. Tu fecisti. 
Tel ich. Stultus. Jes varthata. Ille fecit. 
Stap. Capra. Ich malthata. Ego dico. 
Gadeltha. Pulchrum. 
Jussus ita numerabat. Ita, tua, tria, fyder, f y u f , set's, seuene, pror-
sus, ut nos Flandri. Nam vos Brabanti, qui vos Germanice loqui fa-
citis, hic magnifice vos efferre, et nos soletis habere derisui, ac si istam 
vocem pronunciemus rancidius, quam vos Seuen effertis. Prosequebatur 
deinde, Athenyne (lege : A the, nyne), thüne, thünita, thunetua, thunetria, 
etc. Viginti dicebat stega, triginta, thrcithyen, quadraginta furdeithien, 
centum sada, hazcr mille». 
Doctissimus C A R . J U L . S C H R Ö E R U S a me de significatione eorum 
vocabulorum interrogatus, quae intellectu difficiliora sint et quae Bus-
B E Q U I U S cum lingua germanica non satis congruentia opinatus est, 
litteris ad me perhumaniter missis, rectam maximae eorum partis inter-
pretationem auxilio linguae goticae possibilem esse non solum prae-
dicavit, sed etiam allatis glossis goticis, quae iis respondeant, lucu-
lenter demonstravit, Massmannum nominans, qui in «Haupt 's Zeit-
schrift» I, 345—366 has Busbeckii communicationes tractavit. Hoc 
loco adscribam comparationes viri doctissimi : Knauen fprtasse cum 
got. ganauha àuTápxeta idem est ; 
tel, ieltsch — got. haili «salus», hails «sanus»; 
iel uburt — got.háil vaúrthai (i. g. germ, heil wiirde) ; 
schuos fortasse got. sz>és ; 
boar — got. barn ; 
ael = got. hallus «petra»; 
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menus (? menns v. mems) = got. mimz «caro»; 
fers = got. vatr ; 
statz = got. staths yft, «terra», «ripa»; 
oda, cf. apud G R I M M formam addi (Wörterb. 3, 76), quae tamen in 
monumentis linguae got. desideratur; 
ano = (got. hanjót), ant. germ, (ahd.) hennà ; 
stop fortasse mendose scriptum pro saxonico : scàp «ovis» ; 
gadeltha — got. gatilaba « aptum » ; 
wichtgata — got. hveitata ; 
mycha = got. mèki «gladius»; 
lista — Maszmannus got. leitista «minimum» supponi!; 
borrotsch = got. ga-baúrjóthus «voluptas» (non «voluntas», ut apud 
B U S B E Q U I U M ) ; 
cadariou = „gadaura" «socius» (forma supposititia apud MASZ-
MANNIUM) ; kilcmschkop fortasse got. ganim scap ; 
tzo ivart fiata = got. thu vaurhti thata «tu fecisti hoc» ; 
ies var thata — is vaurhta thata «ille fecit hoc» ; 
ich malthata •=. got. ik mahalida thata. 
Comparatio adverbiorum numeralium haec est : 
ita — got. ainata, 
tua = got. tva, 
tria = got. thrija, 
fyder - got. fidvòr, 
f y u f = got. finifi 
seis = got. saihs, 
seuene = got. sibun, 
athe = got. ahtau, 
nyne = got. niun, 
thiine = got. taihun. 
Loco got. tvaitigjus apud B U S B . forma manifesto corrupta stega legitur, 
Numeralia sada « centum» loco got. taihun tèhund s. h uruia et hazer loco 
got. thusundi ex lingua persica depromta sunt, vid. formas pers. 
JLO S. JU; (sancr. (ala) et j y , cf, etiam hung, szdz, ezer. — Voc. 
marzus «nuptiae», quod S C H R O E R U S auxilio linguae goticae expli-
S » u -
cari posse negat, mihi cum ar. ^ c ^ y c idem esse videtur, quod etiam 
in dialecto osmanica usurpatur, cf, dictionem arabicam : iujlaed) 
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£aaJ! ^gie «exposuit puellam venum». Ne vocabulum tclich quidem SCH. 
auxilio l inguae got. explicari posse dicit, — nil miri, hoc enim voca-
bulum turcicum est, cf. cag. tili, osm. deli. Vocabulum atochta, quod 
itidem pro gotico haberi non potest, fortasse ex graeco uvjxvoq v. 
'ar'j/rjq eorruptum est. 
«Quin etiam, pergit . B., cantilenam eius linguae recitabat, cuius 
initium erat huiusmodi: 
7vara "wara ingdolou : sen te gira Galtzu hoemisclep dorbiza ca." 
Hunc textum prof. s c h r o e r u s vix germanicum esse opinatur. 
M a s z m a n n i u s , qui eum germanicum sive goticum opinatus est, hoe-
misclep : haimiskana hlaip, ac dorbiza : tkarbiza «pauperior» legit, sed 
nec ille ex hoc textu ullum sensum elicere potuit . Ouum hunc tex-
tum diligentius perlegissem, eum procul dubio turcicum esse comperi, 
in qua opinione litteris s c h r o e r j magis corroborates sum. Noli 
mirari. Nam et in paucis B u s b e q u i i speciminibus quaedam vocabula 
continentur, quae Goti frequenti Turcarum commercio in l inguam suam 
receperunt, et unus delegatorum origine Gotus auctore B u s b e q u i o 
paucam popularis sermonis habuit notionem. Textum ante citatum in 
hunc modum tran scribendum esse censeo : 
vara vara ing do hi, su tegira gòlt (a) su. Gami is lep dorb-isà ca, 
(ultimus hujus strophae versus desideratur), id est «sensim sen-
sim impletur, haec regio tota aqua est. Navis quum illic constitit», 
— — — — — Galtzu mendose pro gótta (gölda) su scriptum esse 
videtur, vid. J^sGlieu où se rassemblent les eaux» apud P a v e t de c o u r -
t e i l l e ; dorb defective pro dorò scriptum, ultima vero syllaba ea fortasse 
ex anga (angar) corrupta est. Gerundium is lep ex Miijüp contractum 
est, quae contractio in dialecto kazanica saepius occurrit. Fo rmae in 
hunc modum contractae etiam in codice cumanico inveniuntur. «Ili, 
inquit B., Gothi an Saxones sint, non possum dijudicare. Si Saxones, 
arbi trar eo deductos tempore C a r o l i magni, qui earn gentem per 
varias orbis terrarum regiones dissipavit. Cui rei testimonio sunt urbes 
Transilvaniae hodieque Saxonibus incolis habi tatae. Atque ex iis fero-
cissimos fortasse longius etiam summoveri placuit in Tauricam usque 
Chersònesum, ubi quidem inter hostes religionem adhuc ret inent Chris-
t ianam. Quod si Gothi sunt, arbi t rar iam olim eas sibi sedes tenuisse 
Getis proximas. Nec erraturum fortasse, qui sentiat maiorem partem 
eius intervalli, quod est inter Gothiam insulam et Procopiam, quam 
hodie vocant, a Gothis aliquando insessam. Hinc diversa Gothorum, 
16* 
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Westgothorum et Ostrogothorum nomina: hinc peragratus orbis vic-
toriis, et seminarium ingens barbaricae multitudinis. Habes quae de 
Taurica Chersoneso ex his Procopiensibus didici». 
Vocabularium B U S B E Q U I I an te citatum unicum complectitur ling-
uae Gotorum Tetraxitarum monumentum, de quibus Gotis vid. Anzeiger 
des germ. Museums, Norinbergae, 1859, Pag. 13. 93.* 
* Ad excerpta nostra, cf. etiam J O A N N E S M O L N Á R «Magyar Könyvház» I. 
sectio, pag. 188. De Gotis Tetraxitis vid. apud P R O C O P I U M (de bello got. IV. 4, 5). 
V O C A B U L A R I A . 
I. VOCABULARIUM CUMANICO-
LATINUM. 
II. VOCABUL. PF.RSICO-LAT. 
III. VOCABUL. GERMANICO-LAT. 
IV. VOCABUL. MEDIAE ET POSTREMAF. 
LATINITATIS. 

Vocabularium cumanico-latinum, in quo omnia codicis cumanici 
vocabula, quae in columnis glossarli cumanicis et in textibus leguntur, 
ea quoque, quae ex l ingua persica aut arabica depromta 'sunt, ordine 
alphabetico digesta inveniuntur.* 
Aazam «homo» pag. 66, asan pag. 109, 
azam pag. 164. 
Aiaz «caelum serenum» pag. 181. 
Aygakladi «perdidit» pag. 182. 
Ayti «dixit» pag. iói.ayturmen «dico» 
pag. 20, a y t «die» ibid. 
Ayna «dies Veneris» pag. 80. 
Aynalamas «non delectatur» pag. 165. 
AypSlZ «sine macula» pag. 189. 
Ayran «trabes unum equum ab altero 
dividens» pag. 12 r. 
Ayr i «distinctus» pag. 143. 
Ayringler «eligete» pag. 141, ayru-
men «separo» pag. 56, ayrgil forma 
imperativi ibid., ayrga i. e. ayrgan 
«separatus», «distinctus» pag-. 146. 
A y l «cingulum» pag. 12, a i l scriptum 
pag. 122. 
Ayli «gravida» pag. 215. 
Ayltartarmen «cingo» pag. 12. 
Augustin n. pr. Augustinus p. 162. 
Austirmaga «fauces» in dat. pag. 138. 
Aurex «latrina» pag. 120. 
A k «albus» i. q. a c . 
* In hoc vocabulario pariter atque in tribus vocabulariis sequentibus nonnullas 
falsas lectiones et interpretationes editionis locis suis carrcxinnis. Quum unus idemque 
sonus in codice saepe per varias litteras notetur et hoc etiam principio vocabulorum 
obveniat, ita e. g. j per 1, j , y, — k (fi et ^y) per k, c, eh etc., nos respectum ad 
hanc diversam sonorum denotationem habentes vocabula unius cjusdemque soni ini-
tialis et nonnunquam unum idemque vocabulum sub diversis initialibus vocabulario 
congessimus, quod nobis juxtapositioni diversarum litterarum sub una eademque ini-
tial! praeferendum videbatur. Ordo litterarum, quem in vocabulario secuti sumus, 
sequens est : 
a, a, e, i ( j ) , o, ci, u, ü (w) \ k, c, eh, g, gh, h, j ( t ) , y ( j , i), e, g, t, d, 
n, x ( = s s. s s. z), s, sch, z, p, h, m, f , v f m j , r , l. 
Vocabula, quae in codice pluries legi possunt, plerumque ea pag. adduximus, 
in qua primum occurrunt. 
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Akkoy i. e. ak koy «tentorium novae 
nuptae» pag. 143. 
Ac «albus» pag. 108, — apac «admo-
dum albus» pag. 143. 
A c Ő a «pecunia» pag. 91. 
Acsa «vesper» pag. 80. 
Acmac «fatuus» pag. 116. 
Achei «sipientia» pag. 53, — «sapiens» 
pag. 115. 
A g «rete» pag. 70. 
A g a in hac compos i t ione ananing agasi 
«avunculus» pag. 180. 
Agac «lignum» pag. 89, «asser» pag. 
120,— tic agac «columna» ibid. 
Agar «fluit», «manat» pag. 197. 
Agengic «scala» pag. 120. 
Aget" «gravis» pag. 76, — «honor» pag. 
30, — «pondus» pag. 85, — ager 
chelle «graviter» pag. 66, — ager 
sij bila s. aufirsibile «honorifice» 
ibid. 
Agermac «infirmitas» pag. 86, — agi-
rich «aeger» pag. 167, — agricll 
«aegritudo», «morbus» ibid., agre-
m a c idem pag. 19. 
Agerlarmen «honoro» pag. 30, — agir-
l a p «honorans», «consecrans» pag. 
158, — agirlalik «honoremus!», «con-
secremus!» pag. 160. 
Agingan «ascendens», «ascensus» pag. 
207. 
A g l S «os» pag. 165, a g x scriptum 
pag. 110. 
Agizd'di i. e. agizdurdi «fudit» 
pag. 209. 
Aguxlug «frenum» pag. 122. 
Agsah «claudus» pag. 117. 
Agbet «omnino» pag. 69. 
Agmanirmen mendose scriptum pro 
aginirmen «ascendo» pag. 6. 
Agriki s. agrigi, cf. agrich pag. 187. 
Agrurmen «doleo» pag. 19. 
Aghlic « albedo» pag. 86, cf. ac. 
Aha «fluit» pag. 207, cf. agar. 
Ahim «flumen» pag. 222. 
Ahca i. q. acőa pag. 144. 
A v «luna» pag. 78, «mensis» pag. 79, — 
ay basi «calendae» pag. 80. Haec 
sunt nomina duodecim mensium anni : 
1. safar ay «januarius» pag. 80. 
2. SOlinz a y «februarius» ibid. 
3- ylias ay «martius» pag. 81. 4. tob 
ay «apriiis» ibid. 5. songusax ay 
«majus» ibid. 6. CUS a y «junius» ibid. 
7. orta cux ay «julius» ibid. 
8. sonchitx ay «augustus» ibid. 
9. ches ay «September» ibid. 10. or ta 
ches ay «october» ibid. 11. curban 
baran ay «november» ibid. 12. asuc 
a y «december». 
A y a «palma manus» pag. 112. 
Ayach «pes» pag. 113, ayak scriptum 
pag. 232, — ayag uxi «suffrago» 
pag. 113. 
Ayadi «recusavit» pag. 227. 
Aianirmen «parco» pag. 132, — ayan-
d i m «peperei» ibid. 
Ayas i. q. aiaz pag. 82. 
Ayil «ursus» pag. 128. 
Ac «famelicus» pag. 144, — aèikting 
«esurivisti» pag. 193. 
AÌ armen «aperio» pag. 7, a&chil 
imp. ibid., aősa forma cond. pag. 7, 
aőeluptur «apertum est» pag. 160 
Aéebergil «expone» pag. 233. 
Acergansa «si moeret» pag. 158. 
AŐÍ «acer», «amarus» pag. 83, — aőitas 
i. e. a ő i t a s «alumen», pag. 92. 
Aőirganurmen «amaresco» pag. 180. 
AŐUV «amaritudo» pag. 193. 
Aőchuz «ciavis» pag. 119, azchuz 
scriptum pag. 12. 
A t «equus» pag. 121. 
A t «nomen» pag. 40. 
Ata «pater», atta scriptum pag. 113, — 
ulu ata «avus» pag. 180, ullu a t t a 
2 4 9 
pag. 114, — t i n a t a «pater spirituá-
lis» pag. 157, — atalih «vitricus» 
pag. 142. 
Atagirmen «nomino» pag. 40, attagil 
imp. ibid. 
AtaS «cognominis» pag. 226.
 G 
Atar «aromatopola» pag. 91, ar. 
AtOV «insula» pag. 139. 
Atlanurmen «equito» pag. 24, atlan 
imp. ibid. 
Atlarmen «transgredior» pag. 222. 
Atli «nominatus» pag. 144. 
Atlu chisi «eques» pag. 105. 
Anig uöun «quamobrem»,«ergo»pag.65. 
Anuclarmen «praeparo», pag. 43, 
anuclagil imp. ibid. — anuclamac 
«praeparatio» ibid. 
Anus «adhuc» pag. 64. 
A(?n)g!guè i. e. anginguö «scala» 
p a g - 233-
Angid'di i. e. angindurdi «ascen-
dere fecit» pag. 189. 
Anginza idonee» pag. 65. 
Anglarmen «inteiligo» pag. 31, an-
glagil imp. ibid., — anglamac 
«intellectus.» 
Anca «tantum», anéa a n í a idem pag. 
158, — anéa Caldi idem pag. 189. 
AnCak «illieo» pag. 165. 
A n t «juramentum» pag. 138, — a n t 
iCermen «juro» ibid. 
Anda «illue» pag. 67, — andam (an-
dan) «inde» ibid., — andaoh «tunc» 
pag. 71. 
Andi «talis» pag. 158, «tantum» pag. 167. 
Andir «legit» pag. 225. 
Anna «mater» pag. 114. 
Ansesim «festine», «repente» pag. 158. 
Anzagina «aliquantulum» pag. 64. 
A x «paucus», « modi-US » pag. 68, — a x -
r a c «modice» ibid. 
A s «famelicus» pag. 194. 
As «cibus», pag. 124, — ascaundar-
men i. e. asca undarmen «invito 
ad prandium» pag. 17, — as beru-
m e n «alo» pag. 44. 
As'armen «edo» pag. u, as imp. 
ibid., assa forma cond. ibid. 
AsaU «maximopere» pag. 157. 
Asat etermen «libero» pag. 8, asat 
et imp. ibid. — asat kisi «homo 
liber» ibid., pers. óljl. 
Asarmen «pendo» pag. 43, aschil 
Asen «nuptiae» pag. 39. lmP- 'bid. 
A si «nucleus», proprie «nucleus ejus» 
Pag- 235. 
Asigirmen «festino» pag. 137, asic-
men mend, pro asicman «non fe-
stino» ibid., asicmamagil mend, 
pro asicmagil «ne festines» ibid. 
Asildi «pependit» pag. 200.
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Asuch «amator» pag. 115., ar. (Jj - i lx . 
Askine «paucus» pag. 147. 
Ascara palam» pag. 69. 
A s t a n è l «revenditor» pag. ior. 
Astelan «usura» pag. 85. 
Astinda «subtus» pag. 70. 
Astri «multum, «valde» pag. 161. 
Astlan «leo» pag. 127. 
ASSOV «adjutorium» pag. 132. 
Asrar «alit» pag. 195, et qon «protegit», 
uti 1. e. opinatus sum. 
AsroV «protectio» pag. 197. 
Asru «multum», «valde» pag. 173. 
Aslak" «desertum» pag. 137. 
Asll «frumentum» pag. 130. 
A z «fames» pag. 27, cf. a s . 
Azastl «aberravit» pag. 222. 
Azi turili «amare» paw. 64. 
Azik S. azih «utilitas» pag. 185, — 
azihle «utile» ibid. 
A z i h «edulium» pag. 194. 
Aziz i. q. h a z i z pag. 233. 
Azti «trangressus est» pag. 164. 
Azturmen «famesco» pag. 26, az boi 
imp pag. 27 
Apostoler «apostoli» pag. 201, - apos-
tolic «apostolicus» pag. 212. 
Abaga «avunculus» pag. 114. 
Abuscha «senex» pag. 87, abusca 
scriptum pag. 116. 
Abskarisirmé (abskarisirmen) 
«disputo» pag. 226. 
Abzü i. q. avzu «OS ejus» pag. 147. 
Abramac «defensio» pag. 21. 
Abrarmen «defendo» pag. 21, — abra 
imp. ibid.
 s ^ 
Amanat «commendatio» p. 51, ar. SàLot. 
Amanat beramen «commendo» pag. 
51,— amanat ber imp. ibid. 
Amassa «semper» pag. 23.3 , pers. 
Amirak «amicus» pag. 229, mongol. 
amarak. 
A m u «vulva» pag. 112. 
Ambar «ladanum» pag. 95. 
Amrak i. q. amirak pag. 141. 
Arnllr (ar.) Le . amllar «opera^pag. 201. 
Avas «vox» pag. 79, pers. djl. 
Aval (ar.) «princípium» pag. 182, — 
«origo» pag. 200. 
Avurg'agil «sanctifica» pag. 184, cf. 
agirlalik. 
A v z ü i. e. avzum «os meum» pag. 
146, cf. abzu. 
Avlung (ar.) «intellectus tuus» pag. 147. 
Aracli genus quoddam telae pag. 108. 
Arassinda « inter» pag. 172. 
Araba «currus» pag. 121. 
Are «sanctus», «purus» pag. 77, — arri 
«nitidus» pag. 87. 
Areg «macer» pag. 87, arih scriptum 
pag. 1.39-
Aritma «purgare», «mundare» pag. 166. 
Arinurmen «purgo», «mundo» pag. 25, 
aringil imp. ibid., arinlali «sancti-
ficemus» pag. 214, ar inmaga «mun-
dare» pag. 25. 
Aringci «detractor» pag. 223. 
Arov i. q. are pag. 192. 
Arczulap «afFectans» pag. 195. 
Archa «humeri patella» pag. i n . 
Archum s. acre «piane» pag. 69. 
Aröilarmen «decortico» pag. 136. 
A r t «dorsum» pag. 146. 
Artarmen «supero» pag. 54, artchil 
imp. ibid. 
Artinca yururmen «sequor» pag. 55, 
art inéa yurugil imp. ibid. 
Artinda «retro» pag. 70. 
Artimac bila «pure» pag. 69. 
Artirime (artirimen) «supersum» 
pag. 229. 
AltUC «plus» pag. 69, — «superfluum» 
pag. 85, — artuch «amplius» pag. 
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Artum «nimis» pag. 68. 
Artwnőe i. q. artinéa «a tergo» pag. 
161. 
Artchan «superfluum» pag. 85. 
Artmac idem pag. 54. 
Artmac «mantica duas habens peras» 
pag. 121. 
Arsun «ulna» pag. 98. 
Arpa «hordeum» pag. 130. 
Arma in (i. e. armain) «indefesso» 
pag. 214. 
Armut «pirum» pag. 125, pers. 
A l «ars» pag. 180. 
A l «vermiculatus» pag. 108, — a l a a l a 
idem pag. 137, — alaőa idem. 
Alay «ita» pag. 67, alley scriptum 
pag. 171, — alayesa «tamen» pag. 
71, — alayoh «taliter» ibid., — 
alay bolmassa «alioquin» pag. 64. 
Alang bulan «se repente extollens» 
pag. 143-
Alaboga «cetus» pag. 221. 
Alabota «carduus» pag. 135. 
Alalar (i. e. alamlar) «vexilla» pag. 
G ^ — 
208, ar. 
Alici «emtor» pag. 106. 
I 
Alisirmen «commuto», «permuto» pag. 
14, alisurmen pag. 35, alischil 
imp. ibid. 
Alisturmac «commutatio, «permutatio», 
«concambium» pag. 14. 
AIUCUC «cabana», «tugurium» pag. 90. 
Alurmen «capio», «accipio», «emo» 
pag. 6, algil imp. ibid., alclum 
perf. ibid., aldurmen «capere facio» 
Pag- 51-
Algesli «sanctus» pag. 77, benedictus» 
pag. 84, algisle scriptum pag. 160. 
Algis «benedictio» pag. 190. 
Algislasin «benedicat» pag. 217. 
Altar «altare», voc. ex lingua lat. de-
promtum pag. 192. 
Alti «sex» p a g . 158, — «sub» pag . 147. 
Altmiz «sexaginta» pag. 158. 
Altun «aurum» pag. 96, altunèi «au-
rifaber» ibid. 
Aldamac «deceptio» pag. 22. 
Aldarmen «decìpio» ibid., alda imp. 
ibid. 
Alni «frons» mend, scriptum pro alin 
pag. 110. 
Alpant i. q. elbeti S. elbette «ne-
cessario» pag . 226. 
Alma «pomum» pag. 125. 
Allan «vexillum» pag. 118, cf. supra 
alamlar. 
Allejoh «laudate Jehovam» pag. 220. 
A . 
Agàc i. q. egeè pag. 213. 
Àé i. q. heé pag. 213, — áé bol-
maéi «gratis», «gratuito» pag. 213, 
quod loco cit. haud recte interpreta-
tus sum. 
A g o fortasse «qua ratione ?» pag. 214. 
Asirding «misertus es» pag. 214. 
Amgàk «cruciatus» pag. 214. 
Artà «mane» pag. 79, — tane erta 
«primo diluculo» ibid. 
Altirsen «asportas» pag. 213. 
Eygi «bonus» pag. 86. 
Eygir mendose scriptum pro eygir 
Pag. 75-
Eigirac «melius» pag. 68, ibid, et 
eygirac scriptum. 
Eygirac etarmen «melioro» pag. 37, 
eygirac et imp. ibid. 
Eygilic «bonitas» pag. 85. 
Eynek «ecce» pag. 209 (? ejnek). 
E u ( e v , uti in dialectis uigurica, al-
taica et osmanica) «domus» pag. 89. 
Euet (evet) «ita» pag. 67. 
Eki «duo» pag. 141, — eki katning 
liarassinda «inter, pag. 67, — 
pkirt7! jiterum» ibid. 
Eksik s. essik «minus» pag. 68, — 
«defcctus» pag. 141. 
Eksitmàdi «non diminuit» pag. 216. 
Ecchi i. q. eki pag. 83, — echinzi 
«sceundus» ibid. 
Echindu s. chindà «tempus post 
meridiem» pag. 80. 
Ecsittim «diminuì» pag. 20, ecsit 
imp. ibid. 
Ecsuc i. q. eksik pag. 20. 
Egau «linea» pag. 96. 
Egazi «amita» pag. 114. 
Egar conjunctio conditionalis «si» pag. 
70, rectius eger pag. 142. 
E f f e é «ens» pag. 200, ef. à g à é . 
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Egen mend, scriptum pro etgen fac-
tum» pag. 224. 
Egelik «bonitas» pag. 160. 
Egyi «bene» pag. 64, cf. eygi. 
Egiz «gemelli» pag. 221. 
Egirurmen «filo» pag. 2;, egirgil 
imp. ibid. 
Egilic i. q. egelik pag. 174. 
Egri «curvus» pag. 191, — egri chele 
«falso» pag. 65. 
Egricsi «falsus» pag. 117. 
Ehar «pianta» pag. 103. 
E h SI «acerbus» pag. 83. 
Eyar «habena» pag. 122, hoc loco glos-
sator cod. erravit, voc. enim eyar 
in dialectis turcicis sellam significat. 
Eyarci «ephippiarius» pag. 101. 
Piò i. q. beò pag. 21.5. 
E t «caro» pag. 212. 
Etarmen «facio» pag. 26, etchil imp. 
ibid. 
Etlk «montis declivitas» pag. 144. 
Etic «calceus» pag. 99, — etic baxi 
«pars anterior calcei» pag. 99. 
EticÒi «caleearius» png. 99. 
Etic cheyarmen «calceo» pag. 14, 
etic chey imp. ibid. 
Etis i- q- et pag. 207. 
EtUC «pulvisculus» pag. 135. 
Etmac «panis» pag. 103. 
Etmaéi mend, scriptum pro etmacéi 
«pistor» pag. 102. 
E(lez «corpus» pag. 201. 
E n «armus» in hac dictione e n k a -
madl «armum deligavit» pag. 138. 
Enarmen «descendo» pag. 20, engil 
imp. ibid., enderding «descendere 
fecisti» pag. 190. 
Enis «vallis» pag. 88, — «declivitas» 
pag. 89. 
Enur «forceps» pag. 225. 
Engermen «incurvor», «me inclino» 
pag. 137, engiptir men s. eng-
d i m «inenrvatus sum», «me incli-
navi» ibid. 
Engsalermen «colaphum infringo» 
pag. 140, engsaladim perf. ibid. 
Engse «collum» pag. 136. 
E n i kongiil «liberum arbitrium» pag. 
199. 
Enéim «ego ipse» pag. 233, cf. iné. 
Enborum «ante» pag. 64. 
E s «intellectus» pag. 140, — esima 
kirdi «in mentem mihi venit» pag. 227. 
Esac «asinus» pag. 127, — tisi esac 
«asina» ibid., — rectius esik pag. 
146, s. esek pag. 180. 
Esermen «remigo» pag. 135, estim 
perf. ibid. 
Esik «fenestra», «porta» pag. 216. 
Esich «porta» pag. 17, — esichi ja-
parmen «portam claudo» ibid., esi-
chni jap imp. ibid., idem quod cag. 
kapuni japgin. 
Es i tmac «auditus» pag. 81. 
Esirt ir «inebriat» pag. 194. 
E s k e r i m á s «nihilipendit» pag. 221. 
Eskik «remus» pag. 135. 
Eschi «vetus» pag. 87. 
Essirgermé (essirgermen) «con-
«queror» pag. 185. 
Esvermen «oscito» pag. 136. 
Esrikéi «bibulus» pag. 182. 
Ezic «piger» pag. 135. 
Eziturmen «audio» pag. a, esitum 
perf. pag. 2, esitmaga inf. pag. 5. 
Ezchi «caper» pag. 128, — tizi ezehi 
«capra» ibid. 
Epzi «uxor« pag. 114. 
E b a i. q. oba pag. 148. 
E n i «medicamentum» pag. 138, — e m -
larmen «medicor» ibid. 
Emanirmen «caveo» pag. 233. 
Emegar «vetula» pag. 232.
 g % 
Eminò «tranquillitas» p. 200, ar. 
Eminlic bila «tute» pag. 71. 
Emganip «laborans» pag. 134. 
Emgek «cruciatus», «crudelis» pag. 
219, cf. àmgàk. 
Emdi «modo» pag. 68, — «nunc» ibid., 
— «statim» pag. 71, — emdidan 
ari «admodum» pag. 64, — emdi-
dail cheri «quondam» pag. 65. 
Emdurmis «descensus» pag. 85, cf. 
enderding. 
Emzac «mamma» pag. n i . 
E wage li i. e. «evangelium» pag. 162. 
Evunclu «gloriosus» pag. 212, cf. kaz. 
ejemli. 
E l ' «mas», «masculus», «masculinus» 
pag. 109, — «maritus» pag. 114. 
Erca i- q. er pag. 109. 




Eriklagan «effinctum» pag. 132. 
Eric «prunum» pag. 125. 
Eric pers. gutis ? «panthera» pag. 98, 
(eric in lingua mong. variegatum sig-
nificat, g U t l S vero pers. mihi men-
dose pro scriptum videtur). 
Eriney mendose pro erimili «omen» 
(in acc.) scriptum videtur, vid. sequen-
tem locutionem eriney saa ba(...) 
se ne . . , i. e. erimni saa bakir-
Sen neòik «omen aspicis, quale ?» 
pag. 225. 
Erincak .pigrita» pag. 142, — erin-
òeè mend, pro erincak (irencàk) 
scriptum «piger» pag. 185. 
Eme i. e. erirmen «sum» pag. 157. 
Erur «est» pag. 188 et passim. 
Eruv «vis», pag. 142. 
E r k «vis», «potentia» pag. 219, — «libe-
rum arbitrium» pag. 157. 
Erkec johladim «perdidi» pag. 235. 
Erksindaèi «possessor» pag. 188. 
Erkli «potens» pag. 219, — erkli erk-
s i s «coacte» («velis nolis») pag. 167. 
Er t a «tempestive» pag. 71, — er ta 
cakta «quondam» pag. 65. 
Er tmez «non praeterit» pag. 205. 
Erdamli (erdemli) «eximius» pag. 
115. 
Erdeng «virgo» pag. 199, — erdeng-
1 ìl< «virginitas» pag. 197. 
Erdem «ars» pag. 136, — «virtus» 
pag. 182. 
E m i «gingiva» (gall, gencive, osm. 
dis eti) pag. n o . 
Ernin «naris» pag. n o . 
E l ' S a c «meretrix» pag. 104, quod loc. 
cit. male ersat legi (cf. pers. Sv^ JC 
«nugae»). 
Ersacsis «castus» pag. 115. 
Ersaczi «luxuriosus» pag. 117. 
E r s e k «luxuria» pag. 142. 
Erseklik i. q. hersegei pag. 186. 
ErllC «natura» pag. i n . 
E l «manus» pag. 112. 
E l «pax» aut fortasse «populus» pag. 207. 
E 1 «regio» pag. 89. 
Elac «cribrum» pag. 94. 
Ela t «humor» pag. 110. 
Elelik «pax» pag. 46, cf. el. 
Elikladiler «irriserunt» pag. 171, 1. c. 
hanc verbi formam male «npprehen-
derunt» interpretatus sum. 
Eliclamac «irrisio» pag. 104. 
Eliclarmen «irrideo» pag. 33, elic-
lagil imp. ibid. 
Elim silengdir «deeipit» pag. 224 
(elim mend, pro alim scriptum vi-
detur). 
Elei «nuncius» pag. 143. 
Elt ir i «pellis agnina» pag. 97. 
El turmen «duco» pag. 20, — «porto» 
P a g- 43. eltchil imp. ibid. 
Elzi i. q. elei pag. 35. 
Elpek «ornamentimi quoddam collo ve-
stimenti assutum» pag. 224. 
Elbeti «saltern » pag. 140, 
pag. 183, cf. alpant . 
• utique» 
Elbangel im i. e. ewangelin pag. E l m (v. ar.) «mundus» pag. 159. 
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I ( j ) . 
Iatirmen «jaceo.pag. 134, — ucamda 
iat irmen «supine jaceo» ibid., — 
bis koygasip iattik «coucubimus 
ibid., 1. c. iatlik legi, sed 1 hie t 
legendum est, t enim post alterum 
t eursini scriptum litteram 1 assimi-
lat, — alar aiagesip iattiler 
«conjunctis pedibus jacuerunt» ibid., 
cf. ya tu rmen et ja t i r . 
Ianawar i. q. yanauar, — tinle 
ianawar «animai» pag. 180. 
Ianina mend, scriptum pro janina 
pag. 144, cf. kaz. jan. 
Ianirmen «minor» pag. 38, ianan-
d i m «minatus sum» ibid. 
Iang «mos» pag. 220. 
Iangay «revertetur» pag. 169. 
Iangl «novus», « recens», pag. 161, cf. 
jangi. 
Iasik «peecatum» pag. 157, cf. jaXOC. 
Iasidi i. e. iasirdi «occultavit» pag. 
' 9 3 -
Iazirsa «si occultati pag. 165. 
Iazdim «erravi» pag. 134. 
Iappalarmen «fabricor» pag. 140. 
Iaman «malus» pag. 157, — iaman-
lich pag. 168. 
Iamarmen «sardo» pag. 52, cf. kaz. 
jama- «sarcire», j amau «assumen-
tum», vid. jámov. 
Iara «vulnus» pag. 166. 
Iaratup «creans» pag. 219. cf. jara-
taci. 
Iariklich «lumen» pag. 159. 
Iancte «illuminavit» pag. 159. 
Iarih «lueidus» pag. 190, cf. jar ig . 
Iarilgadi «misertus est» pag. 190, cf. 
jarilgadi. 
Iarovli «aptus» pag. 180, cf. jarovli. 
Iarkin «splendor» pag. 193. 
Iargu «judicium», vid. jargu. 
Iarbarsenlar «supplicent !» pag. 158. 
Iarlaigasen «misericors sit !» ibid. 
Iarl'gancli i. e. iarligancli miseri-
cors» pag. 219. 
Iarliganclu idem pag. 166. 
Ialbardilar «supplicaverunt» pag. 162, 
ialbarsa «si supplicata pag. 158. 
I e c «malus» pag. 141. 
l e c e «communio» pag. 168. 
Iegan «esus» pag. 157. 
Ieglt «juvenis» pag. 164. 
Ietkirgil «pervenire fac» pag. 192, — 
ìetmeyin «non attingens» pag. 190. 
Iengipt ' «vicit» pag. 192, cf. jengdi . 
Iesdà «Deus» pag. 159, pers. ^jGjJ. 
lesse «latus» pag. 139. 
I e z «aurichalcum» pag. 181, cf. j e z . 
Iezuklu «peccator» pag. 157. 
Iemese «fructus ejus» pag. 158, cf. 
jemis. 
Ieronim"5 pag. t66, i. q. Hierony-
mos. 
Ierosolm «Hierosolyma» pag. 161. 
Ierkoi i. e. ier koi «subter terram» 
pag. 144, cf. j e r . 
Ioutmaga «deglutire» pag. 140. 
Ioch «non est» pag. 158. 
Iochari «sursum» pag. 160, cf. J O -
gartin. 
* T i t t ? iiM+ialic; in nrvnr>n11i«; roHir- ìc o r lncc ic 1 vol^f 
Iopsinip «approbans» png. 195, cl. ]o | ) . 
l o l «via» pag. i(>3, <1 j o l . 
I o l l l l l l t U «obviam vcnit» pag. 19). 
Iuunurmcn «lavo» pag. io, — juun-
gul imp. ibid., cf. juuarmen. 
IuilZ «exiguus», s. «depressili» p ig. 139. 
I U g n i p «festinans» pag. 213. 
Iumarmen «nicto» pag. 133. ium-
( l u m pcrf. ibid. 
Iwc i. q. ioch, jok pag. 158. 
Iwgundi «se inclinavit» pag. ibn, — i\\ -
gfidilar i. e. iwgundilar «se in-
clinaverunt» pag. 162, cf. J l lg l l l lg lS . 
I w x i. q. i w s pag. 158. 
I WS «ccntum» pag. 167. 
I c k e r m e n «jugo» pag. 220. 
Igarllk «invidia» pag. 140. 
Iglading «ploravisti» pag. 193. 
I g l l k «cuneus» pag. 143. 
Ihar «(navis) anchora subinissa con-
stiti!» pag. 223. 
Iycharmen «dcjicio» pag. 18, iychte 
pcrf- 3- P-
Iydim «congregavi» pag. 18. 
I cesti «juvavit in submergendo» pag. 220. 
leik «vestis pellicea» pag. 232. 
Icindagl «quod intus est», «intimum» 
pag. 187. 
Icip «bibendo» pag. 213. 
Iékinirme (ickinirmen) «aufugio» 
pag. 226. 
Ickir «ligamentum, quo herniosi utun-
tur» pag. 233. 
ICnh «intimus» pag. 187. 
I t «canis» pag. 134. 
I t i «acutus» pag. 180. 
Itt i. q. it pag. 128. 
Itlandim «perivi» pag. 134. 
Itlamislar i.e. itlànmislar «erran-
tes» pag. 215. 
Idmàlàgil «exerce» pag. 182, cf. jtma. 
Inak «fldelis» pag. 182 (mong. inak). 
Inak fortasse «tabula textoria» pag. 225. 
Inali 1. q. inak «lidi-li--pag. 227. 
Inaniliagil «ne creila--» pag. 163, ill-
a II g a y futurum pag. 202. 
Inanili «fidelis» pag. 141, cf. rag. inani. 
IllC « icus» pag. 181. 
Ilickaydir fiutasse «plangit» pag. 131. 
Iliccalap «siibt iliti-r« pag. 71. 
Inedia «subtilis» pag. 87, — inolia 
« august us» pag. 139. 
1 Ilgac «mentum» pag. 170. 
Ingan flirtasse «praestans» pag. 209. 
Ingec >• q. ingac pag. 222. 
Ingir «ficus» pag. 126. 
Illgga «rarus», «subtilis» pag. 139, et. 
inedia , india. 
I l i g é u «gemma» pag 109. 
Ixdamac inquisitili » pag. 32. 
Ixdarmcn «inquiro. pag. 32, ixdagil 
imp. ibid. 
Is opus» pag. 104, lzlar «opera» pag. 
'57-
Isaiagana cdiis ? pag. 136 (edus 
«caro» s. »vas). 
Isan «imago» pag. 225. 
Isanurmen «confido» pag. 17, izzan-
gi l imp. ibid. 
Isanmac «tides» pag. 17. 
I sarii «invidus» pag. 117. 
I s d ) «vestimentum» pag. 139. 
I SI «invidus» pag. 117. 
Iscv «opera ri us» pag. 234. 
Issinurmen «calefacio» pag. If). 
Issirimen «struo ignem» pag. 132. 
Issilic «calidus» pag. 16. 
I s z «incendium» pag. 139. 
Islagil «odorare» pag. 141. 
Islamac «operatio» pag. 104. 
Islu Í. q. issilic pag. 139. 
I z i «vestigium ejus» pag. 146. 
Izin «calcar» pag. 133. 
Izim «pars vestimenti interior» pag. 138. 
Izchari «intus» pag. 67. 
Izzangil vid. supra. 
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Izlar vid. supra. 
Ipchin «aquae colorem referens», «vio-
laceus» pag. 108. 
Imenirmen «verecundor» pag. 62, 
imendim perf. ioid. 
I v «sepulcrum» pag. 222. 
I r «cantus», «cantilena» pag. 188. 
Irach «lontanus», — irachti mend, pro 
irachtan «e lontano» pag. 164. 
Iragirmen «dilato» pag. 8. 
Irlarlar «cantant» pag. 159. 
Ilan «serpens» pag. 168. 
Ilermen «pendeo» pag. 139. 
Iliptir «alligatum est» pag. 140. 
Ilim «rete» pag. 221. 
Ilgari «prae» pag. 161. 
Illictingvis mend, scriptum pro illic-
t inglS «sprevistis» pag. 184, cf. cag. 
et uigur. eliklàmàk «capessero» 
etc. a voce elik «manus» derivatum. 
Illind'di i. e. illindurdi «illaqueavit» 
pag. 189, cf. ilim «rete». 
O . * 
Oasamac «similitudo» pag. 86, cf. 
ocsas. 
O e n i. e. ö n «coram» pag. 166. 
O y n »'udus» pag. 34. 
Oynas «collusor» pag. 114. 
Oynas sis «haud amabilis», «indecorus» 
pag- '37-
Oynarmen «ludo» pag. 34, oynagil 
imp. ibid. 
Oinéil mendose scriptum pro oinöl 1 
«joculator» pag. 103. 
Oymac «digitale» pag. 97, oymah 
pag- >39-
Ouat «caliga» pag. 121, cf. pers. c j ! j . 
Ouad «tempus» pag. 82, ar. clCj. 
Ouada terminus» pag. 106, ar. StXc^. 
OllC «pugnus» pag. 112. 
O u s «siligo» pag. 131. 
Ouratimac «amonitio» pag. 9. 
Ouraturmen «admoneo» pag. 9, ou-
r a t imp. ibid. 
Ourum s. ourula vid. ogrilam. 
Ourl l lC «granum», «semen» pag. 54. 
O u l i. q- Oglll pag. 200. 
Oulu magnus» pag. 75, olu pag. 78. 
O c k u r b i s «legimus» pag. 159. 
O c h u s «flumen» pag. 28. 
Oct i. q- Ocht. 
Octunguil mend, pro octungil «of-
fende» pag. 42. 
(O)cotunmac mend, pro octunmac 
«offensio» pag. 42. 
Ocsas «similis» pag. 85. 
Ocsasib «similiter» pag. 71. 
Ocht «hora» pag. 79, e. g. aso OCti 
«hora cibi matutini» ibid., ar. loòij. 
Ogar «fortuna prospera» pag. 137. 
Ogolocll «capella» pag. 128. 
Ogüc i. q. Öygunc pag. 198. 
Oguturmen «castigo» pag. 16, ogut-
chil imp. ibid. 
O g U S «bos», pag. 128. 
Ogur «fur» pag. 185. 
Ogul «filius» pag. 114, - ghalal 
Ogul «filius legitimus» pag. 115. 
Ogri «fur» pag. 28. 
Ogrilam «furtive» pag. 66. 
Ogrulamac «furtus» pag. 27. 
Ogrularmen s. ogurlarmen «furor» 
pag. 27, ogrula imp. ibid. 
Oglan «puer» pag. 104, — , , o g l a n l a r " 
• famuli» pag. 93. 
Oghci «spiculorum fabricator» pag. 103. 
* O in nonnullis codicis glossis pro h scriptum est. 
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Ohü i. e. o h u m a g a s. ohuku 
• legere » pag . 145. 
Ohsassi «similitudo» pag. 2 3 3 , cf. 
ocsas. 
Ockac «tussis» pag. 1 3 8 . 
O t «ignis» pag . 79, quo loco o t non pla-
nctam, uti opinatus sum, sed proprie 
ignem significat. 
O t «herba» pag . 89, — «medicina» pag . 
37, — «unguentum» pag . 96. 
O t a c i « m e d i c u s » p a g . 101. 
Otalamac «locus herbifer», «pratum» 
pag . 9 6 . 
O t e m i s «solvit» p a g . 146. 
Otunz «mtituum» pag . 3 8 . 
Otunzcha berumen «mutuum ar-
gentum do» pag. 3 8 , otunzcha ber 
imp. ibid. 
O t u s «triginta» pag. 1 4 6 . 
Ottac «insula» pag. 1 3 8 . 
Ottalarmen «medicor» pag . 37,ottala 
imp. ibid. 
Otru «contra i , «obviam» pag . 6 5 . 
Otruczi «mendax» pag . J 1 7 . 
Otluc «focus» pag. 9 0 . 
Odim «lignum» pag. 2 3 3 . 
On fortasse ex ofan, U fan contrac-
tum «comminutus» pag . 146. 
O n g «salus» pag. 197. 
O n g «dexter», — «dextera» pag. 87. 
Ongatgil «medicare» pag . 1 8 7 . 
Ongaldi «consanuit» pag . 1 4 0 . 
Onggarmen «marcesco» pag . 3 7 . 
Onglik «salutaris», — «salvator» pag . 
. 8 7 . 
Onglu «dexter» pag. 1 4 6 . 
O x «ipse» pag . 146, vid. OZ. 
Oxga «alius» pag. 7 4 , cf. ösge. 
O s o l «ille» pag . 206. 
Osai «execrabilis» pag. 1 4 2 , — «socors 
futuri», «negligens» pag . 181. 
O s c a r m e n « s imi lo» p a g . 57 , o s c a r 
«similat» ibid., cf. O C S a S , o h s a s s i . 
C O D E X C U M A N 1 C U S . 
Oscurmac «tussis» p a g . 6 0 , cf. ockac. 
Oscurumen «tussio» pag . 6 0 . 
Osta «doctor» pag . 1 9 , — «magister» 
pag . 1 0 4 . 
Ossi ? «ipse» pag . 1 3 8 , vid. OX. 
O z á «per» pag. 210. 
Ozdan «de summo loco natus» p a g . 1 1 5 . 
Oparmen «oscuior» p a g . 4 1 , opchil 
imp. ibid., vid. opti. 
Opkelmekci «iracundus» pag . 1 8 5 . 
Opcha «ira» pag . 3 2 , vid. cìpkà. 
Opchalarmen «irascor» pag. 3 2 , op-
chala imp. ibid. 
Opmac «osculum» pag . 4 1 . 
OpraC «vestimentum» pag . 3 2 . 
O b a «convalles» pag . 88, cf. u w e . 
ObllC ? «electrum» p a g . 1 4 0 . 
Ovdi «laus» pag. 2 0 7 . 
Ovding «laudavisti» pag . 1 9 8 , cf. ÖV-
sin. 
Ovsadi «similis fuit» pag . 1 9 9 , cf. OS-
carmen, ocsas. 
Ovsar «similis» p a g . 2 2 6 , cf. oscar. 
Ovretmis «docuit» p a g . 2 0 3 , cf. oura-
turmen. 
Ovlduh «ova piscium» pag . 2 2 2 . 
Ovlu «filius ejus» p a g . 1 4 4 , cf. O g l l l , 
Ol i i . 
O r «fossa» pag. 222. 
Orozung «fortuna» pag . 2 8 , cf. rox. 
Orü i. e. orun «locus» pag . 2 0 4 . 
Oruő i. q. oruz pag. 168. 
Oruz «jejunium» pag . 3 1 , pers. i j j y , — 
oruz tut «jejuna» ibid. 
Organan gr . òpyavov p a g . 1 9 2 . 
Orta chele «communìter» pag. 6 4 . 
Ortac «socius» pag . 1 1 4 . 
Ortada «in medio» pag . 1 4 4 . 
Ortu «versus» pag . 7 2 . 
Orda «curia» pag. 1 0 5 . 
Ornarmen «habito» pag . 1 4 0 , cf. orun. 
O r s «acmon», gr. òtxutov pag . 96. 
Orsù fortasse ital. orsù ! pag. 2 3 0 . 
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Orbu «funda» pag. 222. 
Orman «silva» pag. 89. 
Orlas «ascensio» pag. 89 
Ol « il le » pag. 73 et passim, angar s. 
aar in dativo, pi anlar ibid., 
anlar ogh «ii ipsi» pag. 74, — 
aning «suum» ibid. 
Olarmen «morior» pag. 35. 
O l u «mortuus» pag. 88. 
Olu i. q. ulu pag. 214. 
Olum «mors» pag. 35. 
Olüluh i. e. olumlull «mortalis» pag. 
207. 
Ol ia «mensura» pag. 85. 
Olturumen «sedeo» pag. 54, oltur 
imp. ibid. 
Olturuldi «occisus est» pag. 192. 
Olturguőlar «scamna» pag. 104. 
Olturguz «scabellum» pag. 54, — 
«scamnum» pag. 119. 
Olturmak «sessio» pag. 175. 
Olza pag. 36, vid. olia. 
Olzarmen «metior» pag. 36, olzchil 
imp. ibid. 
Olbeklig «abundantia» pag. 194, mong. 
elbek. 
Ö . 
Ouranirmen «disco» pag. 6, öuran- 1 
gii imp. ibid., cf. ouraturmen, < 
ovretmis. 
Octenlànir «gloriatur» pag. 222. 1 
Öctem «superbus» pag. 183. I 
Öctelik «superbia» pag. 183. I 
Ogurdi «misere clamitavit» pag. 136. 1 
Oygunc «laudatio» pag. 188, vid. supra ' 
Ogüé. < 
ÖÖ «vindicta» pag. 182, — ÖC algUÍi 1 
«vindex» ibid. 1 
Oòugil «vindica» pag. 233. 1 
Oiessirmen «altercor», «contendo»pag. 
136, öéesstim perf. ibid. 1 
O t e «trans» pag. 215. 
Ötmack «panis» pag. 171, otmàk vi < 
ötmec pag. 174. 1 
Otmàkii «pistor» pag. 174. I 
öt l i «felleus» pag. 203. 1 
Önadurur «procrescit» pag. 212. I 
Ongu «levis» pag. 220. 
Opkà «ira» pag. r82. 1 
Opkani mend, pro öpkási pag. 147. 
Opti «osculatus est» pag. 165. 
Obuga «nemus» pag. 136. 
Omàd «spes» pag. 77. 
O w i. q- e u «domus» pag. 162. 
Overmen «laudo» pag. 234, cf. ogüc 
i. e. ögunő. 
Övga i. e. ÖVgan «laudata» pag. 206. 
Ovgerlar «laudanti pag. 159. 
Owtiti «detersit» pag. 170. 
Ovnir «gloriatur» pag. 222. 
Ovsin «laudet» pag. 210. 
Osàng «pertinax» pag. 227. 
Osge «alius» pag. 170, cf. oxga. 
Osti «crevit» pag. 203. 
Ö z «ipse» pag. 197, cf. OX, — ÖZÖZ 
pag. 196. 
O z à «super», — «prò», — «per» pag. 
186, cf. ozà. 
Ozgàéà «alioquin» pag. 228. 
Ozding «seccessisti» pag. 200. 
Ozmà «depulsio» pag. 234. 
Örumöik «aranea» pag. 139. 
Orken «funis» pag. 136, — «ligamen-
tum» pag. 171. 
Örguzurme (örguzurmen) «pasco» 
pag. 231. 
O r t i k «igneus» pag. 14:. 
O f t l i idem pag. 220. 
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0 1 ( g ) á «praeda» pag. 209. 
Oidi «mortuus est» pag. 199, cf. olar-
u 
Uiaaganda «vigilando» pag. 139. 
Uiuganda. uiuhusi arasnada 
(mend, pro arasinda) «dormiendo» 
p a g - > 3 9 -
Uiuymider oioumider «utrum dor-
mit, an experreetus est? pag. 139. 
Uiurmen «dormio» pag. 19, uyugil 
imp. ibid. 
U u t i r m e (uutirmen)«sopio»pag. 224. 
U g a t «verecundia» pag. 62. 
Ugialurmen «verecundor» pag. 62, 
ugialdum perf. ibid. 
U g U «bubo», «noctua» pag. 106, — U g U 
yungl «piuma bubonis» ibid. 
Ugraiadir «murmurat» pag. 134. 
Ugrenir «abominatur» pag. 164. 
Uyag turumen «vigilo» pag. 62, 
uyag tur imp. ibid., cf. uioumider. 
Uyahti «occidit» pag. 224, cf. f a g . 
ojakmak. 
Uyanurmen «expergiscor» pag. 51, 
uyangil imp. ibid. 
U c «finis» pag. 146. 
U c «fres» pag. 161 et passim. 
U é Ö v «trinitas» pag. 207. 
U é u h «exanthema» pag. 234. 
Uéuil «propter», — «prò», — «per» pag . 
69 et passim. 
U é u z «vilis» pag. 88. 
U é k u n scintilla» pag . 139. 
Uémak «paradisus» pag. 78. 
Uémisley «volando» pag. 200. 
U é l i k b i r l i k «trinitas» pag. 141. 
Uéluk i- q. uélik pag. 210. 
Uterme (utermen) «concremo» pag . 
224. 
* U in nonnullis cod. glossis pro ti 
men, — öldurdiler «occiderunt» 
pag. 160. 
* 
Uturgu «scamnum» pag. 100, cf. ol-
turguz. 
Utru «obviam» pag. 164, cf. otru. 
Utlu tas «silex» pag. 144, cf. ot, 
kaz. ut. 
Udaa «postea» pag. 232, cf. öte, 
kaz. iitìi, proprie, «trans», — eki 
kun udas(i) «per duos dies con-
tinuos» pag. 232. 
Udakci «debitor» pag. 186. 
U n «vox», «sonus» pag. 54, u n i k a -
nidi «raucus evasit» pag. 223. 
( U ) n ? «humidus» pag. 140, cf. koibalo-
karag. i i l , cf. etiam cag. Ü n g «co-
lor», iiniing «unguentum». 
Unamak «consensus» pag. 142. 
Unarmen «obedio» pag. 137, una-
dim perf. ibid., — undim «consensi» 
«acquievi» pag. 10. 
Undi «sonuit», jàksi lindi «bene au-
divit» pag. 231, proprie «bene sonuit». 
Unuturmen «obfiviscor» pag. 41, 
unutchil imp. ibid., — unutcham 
mend, pro unutchan «oblitus» ibid. 
Unutcangdir «obiiviosus est» pag. 139. 
Unutmac «oblivio» pag. 41. 
Ungerme (ungermen) «complano» 
pag. 228. 
Ungsuma mend, scriptum pro uksak 
m a a «mihi similis» pag. 142, cf. 
ocsas, kaz. osauli (osakli). 
Undarmen «voco» pag. 61, unda-
dum pag. 17, unda imp. ibid., un-
dagil idem pag. 61. 
Undemen «nuncio» pag. 137. 




pienter» pag. 71, — UX chisi «homo 
ingeniosus» pag. 116. 
Uxangi «stapes, quo quis in equum 
«tollitur» pag. 122. 
Uxun «tongus» pag. 86, — UXUIl 
chele «diu» pag. 65, —uxun olca 
«mensura longa» pag. 85. 
Uxunluc «longitudo» pag. 85. 
Uxurmurs «myrrha» pag. 96, cf. gr. 
ojrJovr,;. 
U s i. q. UX pag. 193. 
U s «factum» pag. 26. 
U s «humidus» pag. 87. 
Us etarmen «lavo» pag. 10, us et 
imp. ibid. 
Usah «mica» ötmakning usahi 
«mica panis» pag. 221. 
Usahci «perditor» pag. 223, — «de-
tractor» pag. 182. 
Usattirmen «conduco», cf. uzatil. 
Usanmac «spes» pag. 77. 
Usasi «simili»» pag. 85, cf. ocsas. 
U saldi «comminutus est» pag. 183. 
Usutmadi «non infregit» pag. 189. 
Usurmé (usurmen) «frigeo» pag. 
234-
USCU «instrumentum, quo fabri lignarii 
radunt vel laevigant» pag. 100. 
USCUÜ «linum» pag. 106. 
Ustun «super» pag. 70, — ustunda 
ibid., ustungu «supremus» pag. 
204. 
Ustlu mend, pro uslu «sapiens» pag. 
" 5 -
Ussurmen i. q. usurmen pag. 27. 
Ussah «detractio» pag. 140, — US-
sahci «detractor, ibid., cf. usahci. 
Uzatil i. e. uzatilar «comitati sunt» 
pag. 202, cf. usattirmen. 
Uzégi i. e. uzengi pag. 145, cf. 
uxangi. 
Uzermen «abrumpo» pag. 139, uzdi 
.perf. pag. 204. 
Uzun i. q. uéun pag. 70, 78. 
Uzum «uva» pag. 143. 
Uzcarmen (c per ZC denotatum) 
«volo in altum» pag. 61, U Z c h i l 
imp. ibid. 
Upsunurmen «recordor» pag. 50, up-
sungil imp. ibid., cf. iiiicsunur-
men. 
Umuc «spes» pag. 209. 
U w e «vallis», «exeavatio» pag. 228, cf. 
oba. 
U r i. q. i r «cantus» pag. 217. 
Uradi «latrat» pag. 134, urdi perf. 
ibid. 
Urett i «docuit» pag. 220, cf. oura-
turmen, öuranirmen. 
Uru «sémen» pag. 143, — uruh 
«proles» pag. 189. 
Urüdi i. e. urundim «pugnavi» pag. 
227. 
Urus «capra novella» pag. 235. 
Uruschirmen «litigo» pag. 132. 
Ururmen «percutio» pag. 45, ur imp. 
ibid., urdim «jeci» pag. 134, iergà 
urde «humi prostraverunt pag. 170. 
Urgunl nomen avis cujusdam pag. 144. 
Urpek «fermentum» pag. 224. 
Urmach «flagellum» pag. 28. 
Urluc «semen» pag. 103, cf. uru, 
uruh. 
Ulah «equus» pag. 145. 
Ulasurmen «divido» pag. 20, ulas-
chil imp. ibid. 
Ulasmac «divisio» pag. 20. 
Ulam «ab», «de» (construitur cum abl.) 
pag. 211 et passim. 
Ular «ligat» pag. 220, ularmen «ligo. 
pag. 136, uladim perf. ibid. 
Ulemat mend, scriptum pro ulema 
«doctores» pag. 157, ar. U J G . 
U l u «magnus» pag. 161, cf. o l u . 
Uluydir «ululat» pag. 134. 
Ulus «pars» pag. 85, — «turba» pag 
JÜI 
146,— butun ulus «pars integra» 
ibid., uzunzi ulus «tertia pars» 
ibid., tortuzi ulus mend, pro 
tortunzi ulus «quarta pars. ibid. 
Ululile «magnitudo» pag. 86, cf. ulu, 
olu. 
Ulgayirmen «cresco» pag. 14, ulgay-
gl l imp. ibid. 
Ü. 
Üücsunurmen «refordor» pag. 51, cf. 
upsunurmen. 
Wt tumasa fortasse iitiinmàsà -si 
supplicat» pag. 166. 
Wstvvn i. q- ustun pag. 160. 
U v «venatio» pag. 62, cf. éag. a o , alt. 
UU, U et verbum inde derivatum 
uula- «venari». 
Wretir «docet» pag. 162, cf. uretti, 
ouraturmen. 
Urengaymen «discam» pag. 158, cf. 
ouranirmen «disco» cf. etiam cag. 
ögrenmák, alt. iiiiren-, jac. iici-
ràll- (alt, iiiiren interdum aeque 
atque in lingua cum. in iiren con-
trahitur). 
K . 
Kaal «ferus» pag. 225. 
K a k «aridus», «siccus» pag. 139. 
Kaki rd un «edidi sputum» pag. 136. 
Kagal «lentus» pag. 8;, pers. 
Kagis «angor» pag. 170. 
Kahal «piger» pag. 181, ef. kagal. 
Kay conj. «quod» pag. 163, — kayda 
«ubi» pag. 144 et passim, — k a y SI 
• qualis» pag. 164 et passim. 
Kaia «rupes» pag. 136. 
Kaygi «tristitia» pag. 187, cf. kagis. 
Kaygirsang «si angeris» pag. 163. 
Kaytargil «redde» pag. 141. 
Kayturmen «revertor» pag. 51, kayt-
c l l i l imp. ibid. 
K a ò «crux» passim in cod. 
Kaèti aufugit» pag. 164, — kaèirgil 
imp. formac factitivae pag. 206. 
Kat «latus» pag. 67, cf. catinda. 
Katirap s. cati chele «fortiter» 
pag. 66. 
Katolik «catholicus» pag. 214. 
Katü i. e. katun «femina», «domina» 
pag- 157-
Katulangil «exerce te ipsum» pag. 141. 
Katti «durus» pag. 1 7 4 . 
Katli : andan katli «eo fortius» 
pag. 160. 
Kadadi «élavavit» pag. 208. 
K a n «sanguis» pag. 79, cf. c a n . 
Kanov «ventrosus» pag. 222. 
Kani «ubi» pag. 144. 
Kani i. 0. kangi «qualis» pag. 144. 
Kangiridir «decipit» pag. 224. 
Kansi «quaecunque», «omnia» pag. 157. 
Kiìcik i. e. kanèik «canis femina» 
pag. 224. 
Kasart «frustulum» pag. 146. 
Kaska «calvus» pag. 234. 
Kasnaci «thesaufarius» pag. 230. 
Kassirmen «frico» pag. 29. 
Kazan «quum» pag. 135. 
Kazar mendose pro bazar (dir) «fo-
rum est» pag. 148. 
Kazna «gazophylacium» pag. 205, cf. 
s , , 
kaznaci, ar. «jly».. 
Kapsa «cista», «feretrum» pag. 222. 
Kabag «porta» pag. 186. 
Kaban «aper», pag. 181. 
Kabul e t e r «accipit» pag. 1 8 3 . 
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Kam katun «incantatrix» pag. 9. 
Kamadi «fascinavit» pag. 138. 
Kamaladir «fascinat» , «fascinando 
movet» pag. 230. 
Kamiz mend, scriptum pro kaiTlci 
• fustis» pag. 171. 
Kamiik etermen «fascino» pag. 9. 
Kavosin «scapus pennae» pag. 136. 
Kavdan pag. 227, glossa rcspondens 
germ. Ugebrant «quod incrematum 
non est» significat. 
Kar «nix» pag. 40, kar yayar «nin-
git» ibid, kar yaydi perf. ibid. 
Kar «brachium», karumte «Ín bra-
chio meo» pag. 144. 
Kara «niger» pag. 143. 
Karakői «praedo» pag. 213. 
Karangi «obscurus» pag. 142, cf. ca-
rangu. 
Karav «retributio» pag. 201. 
Karavas «ancilla» pag. 181. 
Kara'di «obscuritas facta est» pag. 200. 
Karalic «atramentum» pag. 64, — «ni-
gredo» pag. 174. 
Karech őahta «Ín tempore necessi-
tatis» pag. 142, vid. kerek. 
Karedim «vidi» pag. 135. 
Karin «venter» pag. 215, cf. caren. 
Kar idas i. e. karindas«frater»,«pro-
ximus» pag. 185. 
Karisurmen «defendo» pag. 2i,karis 
imp. ibid. 
Karismac «defensio» pag. 21. 
Kargadi «execratus est» pag. 135. 
Kargase «lippus» pag. 228, vid. re-
spondentem glossam germ, e y n g n -
g i k m a n , aut fortasse «rixator», 
germ, enim grigik fortasse grigis 
legendum est, cf. hodiernum kriegS-. 
Ka'gizlu «maledictus» pag. 168, cf. 
chargesli. 
Karőaga «accipiter» pag. 180. 
Karzi «obviam», «contra» pag. 165. 
K a r p ? «angor» pag. 146. 
Karmalarme (karmalarmen) fes-
tino» pag. 231. 
Kalaa «castrum», «castellum» pag. 89, 
cf. gala. 
Kalay «stannum» pag. 97. 
Kalam «calamus» pag. 90. 
Kaling «spissus» pag. 139. 
Kalip «forma» pag. 99. 
Kalurmen «manco» pag. 51, kalgil 
imp. ibid., cf. calirmen. 
Kalkani «scutum ejus» pag. 170, 1. c. 
male kalkam legi. 
Kátga i. e. kàtirgan «amovit» pag. 
202. 
Keyc «vestis» pag. 184. 
K e k «odium» pag. 182. 
Kekirdi mend, scriptum pro kekir-
d i m «ructatus sum» pag. 136. 
Kegmiő «aspectus luscus» pag. 147. 
KeyiC «indumentum pag. 197, h. 1. male 
key it legi, cf. keyc. 
Kecak «paueus» pag. 144. 
Keőirip «deducendo» pag. 202. 
Keőov «piger», «cunctabundus» pag. 135. 
Ked'di í. e. kedurdi «vestivit» pag. 
191, 1. c. minus recte keddi impres-
sum est. 
Kenetà fortasse «similis», resp. enim 
glossa germ, gelich sonat, pag. 233. 
Keng «amplus» pag. 139, cf. chenglic. 
Kengezzingis «consunte» pag. 168. 
Kensi «ipse», «suus» pag. 161. 
K ( e s ) «hiems» pag. 181. 
K e s «vicis» pag. 175, — b i r k e s 
«semel» ibid. 
Kesan mend, pro keskin scriptum 
videtur «jaculum ad feriendum» pag. 
144. 
Keseo mend, pro kesev «buccella» 
pag. 182. 
Kesetmak uőun «coactus» pag. 233. 
Kesená «fossa», «bustum» pag. 222. 
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Kesmey «non secans» pag . 203. 
Kezerme (kezermen) «coquo» pag . 
222. 
Keziv «sectio», «consvetudo» pag. 220. 
Keben ? «tegillum» pag. 234, resp. 
glossa germ, e i l l lUWte sonat, cf. 
hodiernum h i i t t e . 
Kebesir ì. e. kebensir «mucescìt» 
pag. 224. 
Kebermis «vestitus. pag . 140. 
Kemà «navìs» pag. 138. ibid, et keme 
scriptum est. 
Kemeè mend, pro kemeésis scrip-
tum «azymus» pag. 180. 
Kemizildi «demtus. pag. 169. 
Kemirrimen «rodo» pag . 139. 
Kerek «necesseest» pag . 144. 
Keriklirmen «irritor» pag. 136. 
Keris «rixa» pag. 229. 
Kertek «justus» pag. 216, cf. cerée. 
Kerteg «talamus» pag. 190. 
Kerterme (kertermen) «incido.pag. 
23.V 
Kerti «verus» pag. 160, — «sincerus» 
pag. 162. 
Kersangi «piger» pag. 135. 
Kerme i. e. kermen «urbs» pag. 197. 
Kelànedir? «trahit» pag . 228. 
Kelepen s. keleppen «leprosus» pag. 
164. 
Keliyrir «venit» pag. 143, keji i . e . 
kelejir idem pag. 144, kelgay «ve-
niat» ibid., keluyorler «veniunt» 
pag. 221, — keltiristi perf. formae 
fact., e. g . sukeltiristi i. e. SU 
keltiristi «juvavit in gerenda aqua» 
pag. 220. 
K y k «incendiu'm» pag. 148. 
Kyée «parvus»» pag. 146, cf. chiéi. 
Kiéiyder ma «pruritum sentio» pag. 
136-
Kyékerir «ciamat pag. 169. 
Kijgil «indue» pag. 66, cf. keyic. 
Kiynarsen «affligens» pag. 213, cf. 
kinalip. 
Kigir «nictatur» pag. 224. 
K i n «vagina» pag. 138. 
Kinadi «torsit» pag. 138, — kinai-
delar «cruciaverunt» pag. 170. 
Kinadir «cannabis» pag. 143, quod voc. 
sec. VÁMBÉRY pers. est originis. 
Kinalip «affligens se» pag. 134, cf. 
kiynarsen. 
Kinov «cruciatus» pag. 138. 
Kingir «curvus» pag. 140. 
Kis «hiems» pag. 145, cf. k(es). 
Kislar «hibernat» pag. 145. 
Kisarmen «premo» pag. 138. 
Kistarmen «cogo», «impello» pag. 138. 
Kisi «homo» pag. 173, kysi pag. 134. 
Kisidi «glutivit» pag. 235. 
Kis kata i. e. kiskata «in brevi» 
pag. 147. 
Kistalicip «proturbans» pag. 221, cf 
kistarmen. 
Kislamis «abditum est» pag. 144. 
Kislov «vervactum» pag. 229. 
K y z «puella», — a r e k y z «sanct. 
virgo» pag. 160 et passim. 
Kizar «ardet» pag. 227, — kizarip 
jatir «jacet ardore febrili aggravatus» 
pag. 230. 
Kyzi i. q. kisi, kysi pag. 141. 
Kyzineydir «hinnit» pag. 134. 
Kizcha «brevis» pag. 164, cf. kiskata 
«in brevi». 
Kizgakisga idem pag. 146. 
Kizgaqéi «avarus» pagg. 180, 185. 
Kipéah nomen regionis pag. 144. 
Kibi «ad similitudinem» pag. 174. 
K y m quis» pag. 23, k i m pag. 68, — 
conj. «quod» pag. 159, — kimese 
«quiscunque» pag. t66, — kimkim 
• quisquis» pag. 158, kil'ki • kim-
làrkim idem pag. 202. 
K i r «sordes» pag. 216. 
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Kirigib fortasse «lucrosus» pag. 220. 
Kirildi fortasse «distensum est» pay. 227. 
KirOV «pruina» pay. 234. 
Kirkar «eurtat» pay. 222, cf. kiska. 
Kirchma «pellis ovina» pay. 132. 
Kirpi «palpebrai'» pay. 145. 
Kiialga i. e. kilalgan mendose pro 
kililgan scriptum «factum» pay. 147, 
— kildi «fecit» pay. 189 et passim. 
Kllisia «ecclesia» pay 205. 
Killi pro lei 11 ila scriptum «bona indo-
les» pay. 194. 
Killihli «(aliqua re) affectus», jengil 
killillli kisi «levis homo» pay. 226, 
1<1 liliali «moriyerus», «obediens» 
pay. 182. 
Killinalim s. killalim «aetitemus» 
pay. 219. 
Koaő i. e. koanc «gloria» pay. 202. 
Koanmaga «yloriari. pay. 194. 
Kous «cavus» pay. 133. 
K o k «caelum» pay. 145, vid. k ö k . 
Kogeripdir «pudet» pay. 229. 
Koy i. q. kök pay. 145. 
K o y «ovis» pay. 144, cf. c o y . 
Koyan «eollocatus» pay. 147, cf. CO-
y a r m e n . 
Kojedirgan «offundens» pay. 143. 
Koyur(ir) «intrieatum se expandit» 
pay. 144. 
Kojurmak «actio intricandi» ibid. 
Koyulmis «eollocatus» pay. 159, cf. 
koyan. [,66. 
K o y s a «si deponit», «si derelinquit » pay. 
KoymiÒ «ossum clunium» pay. 112. 
Kockar «aries» pay. 144, me nd. köé-
k a r scriptum pay. 180. 
K o t i «podex (ejus)» pay. 112, cf. kaz. 
k ü t . 
Kotur « scabies» pay. m o . touluc 
kotur «scabiosus- ibid. 
Konemiziin i. e. koncnmizim 
«contenti trarrne.» p.i. i s j . 
K o n e s «argentum» pay. 143, vid. k ö -
mis. 
Konessu «argentum vivum» (ef. yr. 
pay. 30, huny. kéllCSÖ. 
Koneldi in hac loeutione : tatar tilgá 
koneldl "se ad sincere loquendum 
applicai it » pay. 229, cf. quod ad notio-
nem huny. magvaran «diserte», «ex-
planate»,— magyarázom «expono», 
9 - « 
cf.etiam ar.s_)!«-tl «declaratiodistincta». 
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Konis «mansio» pay. 193, cf. cona-
clarmen. 
Konillvkce «cumjustitia»pay. 230, vid. 
köni. 
Kongrov «campana» pay. 234, ef. huny. 
harang. 
Kondergil «complana» pay. 183. 
Kondi «habitavit» pay. 188, — kon-
durding «hospitata es» pay. 190. 
Konvci «invidus» pay. 185, ef. kazan. 
könce, köncö. 
Koxup «demittens» pay. 190. 
Kosoruluklarmen «juyo», pay. 223, 
cf. huny. koszorú «sertum». 
Kosulgil «extende» pay. 232. 
Kossigi «dictator» pay. 184. 
Kossidim «comitatus sum» pay. 140. 
Kozgalisirmé (kozgalisirmen) 
«concito» pay. 231. 
Kopgadeyri «diu» pay. 65, — kop-
t é n «jam dudum» pay. 165. 
Kopti «surrexit» pay. 193, cf. cliop-
chil. 
Kopsagan «psalmus» pay. 209. 
K o p s a p f u r «psallit», «psallerunt» pay. 
198 (interpretatio latina 1. c. mend, 
«spallerunt» sonat). 
Kobelek «spuma» pay. 143. — «papi-
lio» pay. 222. 
Kobopt Ì. e. koboptur «tumidus est» 
pay. 140. 
( t K ) o V «depressum» pay. 144. 
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Kovra «dumus» pag. 135. 
Korai «instrumentum» pag. 233. 
Koron «chorea» pag. 10, gr. /op'o; in acc. 
Korunir «videtur» pag. 147, — ko-
rüga «visus» ibid., vid. körgan. 
Korkima'sis «inaestimabilis» pag. 209. 
Korküéi ksi i. e. korkuni i i k. 
«vir pavidus» pag. 136. 
Korkutmak uöun «per timorem» 
pag. 233. 
Korgasin «plumbum» pag. 138. 
Korglli «passer» pag. 130. 
Korh «pulcritudo» pag. 192, cf. körk. 
K o r d i l a r «viderunt» pag. 162, — kor -
gussur «monstrat» ibid., — korgUZ-
ding «monstravisti» ibid., cf. kör-
gan. 
Kol «brachium» pag. 146, cf. rhol. 
Kolagaceb «se agitando» pag. 143. 
Kök «caelum» pag. 78, — kökari 
«caelum versus» pag. 208, — k ö k -
tage chanlik «regnum caeleste» 
pag. 163. 
Köksug «pectus» pag. 172. 
Kögis idem pag. 203. 
Köíurd i «transtulit» pag. 195. 
Köturem «maeer» pag. 139. 
Köturdi «levavit» pag. 190, — «susten-
tavit» pag. 191. 
KÖni «justus», «rectus» pag. 166, könu 
pag. 174, — kÖZ könu «valde jus-
tus» pag. 190, — könulic «justicia» 
ibid. 139. 
KÖSÖV «lignum, quo ignis struitur», pag. 
KÖZ «oculus» pag. 210 ét passim 
Kömis «argentum» pag. 143. 
K ö m v l u p f u r i. e. kömvlupturür 
«sepelitus est» pag. 212. 
K ö r «fossa» pag. 224. 
Köröul «murus» pag. 222. 
Körüli i- e. körüngli «spectabilis» 
pag. 199. 
Köruvsap «multum desiderans»pag.t90. 
Körüdi i. e. körundi «visum est» 
pag. 162, —körgan «visus» pag.157. 
Körk «deeus» pag. 204, cf. korh. 
Kuezlu «superbus» pag. 185. 
Kuun i. q. kun pag. 215. 
Kuurmagil «ne impellas» pag. 171. 
Kukel «gramen» pag. 135. 
Kugànàdir ? «coaptat» pag. 228. 
Kug rcin «columba» — kug rcinley 
«sicut columba» pag. 200. 
Kuyov «angor» aut fortasse «sponsus» 
pag. 216. 
KlljÖV «sponsus» pag. 190. 
Kuygelek fortasse i. q. cag. J b Ü ű y T 
avis quaedam rapax pag. 226. 
KuÖ «vis», «vigor», «potentia» pag. 162, 
kuCSÍS «infirmitas» pag. 191. 
Kucermé (kuiermen) «cogo» pag. 
228,— kuiengil «exerce teipsum» 
pag. 141. 
Kuctu «amplexus est» pag. 163. 
Kuclu «fortis» pag. 135, kwilu pag. 
160. 
Küter «pastorem agit» pag. 159. 
Kutönci «pastor» ibid. 
Kuturupt 'sen i.e. kuturuptursen 
«exhilaratus es» pag. 221. 
Kutulis «salvatio» pag. 141. 
Kutkaruv sap i. e. kutkaruvsap 
«salvans», «salvando» pag. 215. 
Kutkardac «salvator» pag. 159. 
Kutkardi «salvavit» pag. 189, — ku-
thargil imp. pag. 171. 
Kutti lmak «salvatio» pag. 141. 
Kutlu «felix» pag. 209. 
K u n «dies» pag. 158, — «sol», e. g. 
kun tuomeesden brü «a solis 
ortu» pag. 136, — bukun s. bu-
chun «hodie» pag. 80, — birisi 
kun «alio die» ibid., — okzav kun 
«pridie» pag. 136, — ulukun «fes-
tum» pag. 158, — klindeg! «quoti-
dianum» pag. 65. 
2bÒ 
Kunerm (kunermen) «confiteor» 
pag. 182. 
Kunh «palea» pag. 234. 
Kus «avis» pag. 144, — kara kus 
«aquila» pag. 180. 
Kusiinc «desiderium» pag. 186,— ku-
sengin «desideratum» pag. 137. 
Ku(?s)u (kusug) «responsum» pag. 
230. 
Kusurárme (kusurarmen) «gra-
tias ago» pag. 226, quod voc. 1. c. 
male busurarmen legi. 
Kussut «res quaedam rara» pag. 144. 
Kuzim mend, pro klizin «autumnus» 
pag. 181, proprie «autumno». 
KllZUn «potentia» pag. 42, cf. kuè. 
Kuzun (mend, pro kuzum) ietar 
«possum» pag. 42. 
K u m «arena» pag. 180, — «scaturigo» 
p a g - 1 3 4 -
Kuma «amasia» pag. 181. 
Kumartki «testamentum» pag. 221, 
fortasse mcng. gerisetke. 
Kumlamak invidia» pag. 142. 
K u v «pallidus» pag. 139. 
Kuuv ypturupturmen «confiteor» pag. 
212. 
Kuvnöi i. q. konvèi pag. t86. 
K u r " «aridus». «siccus» pag. 207. 
Kurum «rus» pag. 220. 
Kurulta «aula», comitia», — kurulta 
kurar «comitia gerit» pag. 229, mong. 
kurultai. 
Kurgan «tumulus» pag. 222.
 s 
Kurè «sedile» pag. 223, ar. ^ y ^ y -
Kurtka «vetula» pag. 232. 
Kurt «vermis», kurtley «sicut ver-
mis» pag. 191. 
Kursov lap dir «cinctus est» pag. 
231-
Kurban «sacrificium» p. 190, ar. ^jLsyé. 
Kurlamis «maledictus» gag. 147. 
K u l «servus» pag. 113. 
Kula «lanceola» pag. 143. 
Kultebeg «fasciculus spicarum» pag. 
169. 
K w t Ö V «registrum», «liber» pag. 169. 
Kwn pag. 158, i. q. kun, — kwn 
toguschi «oriens» pag. 161. 
Ksyneydir mend, pro syneydir 
«probat» pag. 225. 
Kvat «vis», «vigor», «potentia» pag. 
Gì» 
192, ar. 
KvvllC «junculus» pag. 135. 
Kreö i. q. cag. ^ y t f «gypsum» pag. 
139, pers. s. g ì f «gypsum», 
«calx», quae vox auctore ci. VtlLI.ERS 
apud veteres scriptores persicos legi-
tur ; pro ^ j P et usum obtinuit, 
cf. hind. Veteres Persarum po-
étáé dicebant, ex quo a ) de-
curtatum videtur. 
K r i v «introitus» pag. 215, quae vox in 
hoc versu legitur : kuun tuusning 
buőgakindan. batisdagi krivgá 
dein «a solis ortu ad occasum usque», 
cf. éag. kirmàk, kaz. ker — «in-
troire». 
Klulaga mendose pro kulukgan 
«serviens». «servus» scriptum esse vi-
detur, pag, 146, cf. éag. ^^IJji i «ser-
viteur» ; «service», «action de rendre 
service», «force» apud P A V E T de C O U R -
T E I L I . E , ^ J J J J J J «servir» apud 
eundem. 
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c . 
Caynaturmen «ferveo» pag . io, cay-
natur imp. ibid. 
Cayra «re», «retro» e. g . cayra alur-
men «recupero» pag. 49, ceyiri 
algil imp. ibid., — ceyri almac 
«recuperatio» ibid. 
Cachimac «blasphemia» p a g . 10. 
Cachna «opus sculptile» pag . 132. 
Cagirmen «blasphemo» pag . IO. cagi-
dim peri, ibid., cagigil imp. ibid. 
Caytarmen «reddo» pag. 50, cf. kay-
targil. 
Cati chele «fortiter» pag. 66, cf. ka-
tirap. 
Catinda «apud» pag. 64, vid. kat. 
9 , 
Catifa »holosericum« pag. 108, ar. àLàxIas. 
Catra «mensa» pag. 120, gr . xaSiSpa. 
Cadan «clavus» pag. 121, cf. kadadi. 
C a n «sanguis» pag. 112, vìd. k a n . 
C a n «imperátor» pag. 104, c a n c a -
tonj «imperatrix». 
Canga «tabulatum» pag. 120. 
Cangil «liga» pag. 231, cf. kamadi. 
Candala «cirnex» pag. 129, ar . 
s » , 
Canfor «camphora» pag. 93, ar. y y i o . 
Caxgangil «acquire» pag. 8. 
C a s «cilium» pag. 110, — «arcus», e . g . 
alindagi cas «anterior equestris 
sellae arcus» pag. 122, — artindazi 
c a s «posterior equestris sellae arcus» 
ibid. 
Casap «lanio» pag. 101, ar . y j L a S . 
Casirmen «fodio» pag. 29, casigil 
imp. ibid. 
C a s t a n a «custanea», gr. xaaiavbv pag. 
126. 
Cabuc «cucurbita» pag. 127. 
Cabuc «cortex» pag. 125. 
Cara cuxan «felis n ige r . pag. 128, 
charachusan scriptum pag. 98, vid. 
kara. 
Carau berumen «retribuo» pag. 49, 
carau bergil imp. ibid. 
CarauxT (i. e. carauxini) bermac 
«retributio» pag. 49. 
Carauas «serva» pag. 105. 
Caratein «sciurus» (varietas nigra) 
pag. 97. . 
Carangu «obscurus», — «obscuritas» 
pag. 82, vid. karangi. 
Caren « venter» pag. n 1, vid. karin. 
Caristururmen «misceo» pag.36, ca-
ristur imp. ibid. 
Carmadim «iter praetentavi» pag. i l i . 
Calirmen «maneo» pag. 35, calgil 
imp. ibid., vid. kalurmen. 
Caltac «admissarius», «scortator» pag. 
117. 
Cetik fortasse male pro èatlk scrip-
tum «cinctus» pag. 141. 
Ce rèe «verus» pag. 161, cf. kerti, 
kertek. 
Cimean pag. 162, ex lat. «cinnamum». 
gr. xívajiov eorruptum et non falsa 
scriptio pro künnük, uti 1. c. opi-
natus sum. 
Cilnirler «intrant» pag. 141. 
Coah «furfures», «porrigines» pag. 220. 
Coarmen «demitto» pag. 19, coygil 
imp. ibid. 
Coun «pepo» pag. 126, cag. kabun, 
kavun. 
C o i l X «tapetum» pag. 123, cf. c h o U X . 
C o c «caeruleus» pag. 108, vid. k ö k . 
Cocrme (cocremen) «gemisco» pag. 
138. 
Cogrulac bila recte» pag. 70, cf. conu. 
Coy «ovis» pag. 134, vid. koy, —t i s i 
coy pag. 128. 
Cola «dominus» pag. 105. 
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Coyan «lepus» pag. 97. 
Coyarmen «pono» pag. 46, — «reiin-
quo» pag. 48, cf. koyan. 
Coygan, e. g. coygan chisi «homo 
derelictus» pag. 19, COlgan idem 
pag. 48. 
Coyscan «pertica» s. «paxillus» pag. 122. 
Coturillmis «suspensus» pag. 85. 
Coturmeclic pag. 78. 
Conaclarmen «hospitor» pag. 7, cf. 
konis, chonaclic. 
Conu «rectus» pag. 83, — «legalis» pag. 
115,— conu chelle s. cönuhüla 
«fìdcliter» pag. 66. 
Gongul «cor» pag. 13, — congul az-
mac ' consolatio» ibid., congul 
acil'gamach «contritio cordis» pag. 
15, — congul izinda a i tmac 
«electio» pag. 25, — olu COIlglu 
«superbus» pap. 117, — kiczi COn-
gulll bile «humiliter» pag. 66, — 
hess congul bila «benigne» pag. 
64, ghos" congul bila idem pag. 
67, — jomar t congul bila «lar-
giter» pag. 68, — jengul congul 
bila «leviter» ibid. — yaman con-
gul bila «maligne» ibid., — COllglll 
a y n i r «angitur animo» pag. 235, — 
c o n g l ü b u l g a n i r «contristatur» ibid. 
Congranirmen «murmuro» pag. 136. 
Concek «bracca» pag. 66. 
Concie conde «quotidie» pag. 65, cf. 
kun. 
C o n d u r u m e n «hospitio (aliquem) exci-
pio» pag. 7, conduriimenpag.31.
 f 
Condroc «thus» pag. 92, pcrs. 
Consi «vicinus» pag. 115. 
Cosac «vigil», «excubiae» pag. 118. 
Coxi «agnus» pag. 128. 
C o p «multum» pag. 68, — «satis» pag. 
70, — «valde» pag. 72,— cop curia 
«frequenter» pag. 66. 
Coparurmen «aedifico» pag. 24, co2  
bar imp. ibid., cf. kopti. 
Cobarmac «aedificatio» pag. 24. 
Coptaluc «granum» pag. 131. 
CobuxCi «sonator» pag. 103. 
Comur «carbo» pag. 97. 
Comuldruc «pectorale» pag. 122. 
Cbzu i. c. comzu (komsu) «vici-
nus», «proximus» pag. 163, et non 
kàres, Uti 1. c. opinatus sum. 
C o r «caecus» pag. 116. 
Core «in respectu», «comparate» pag. 
142. 
Corunurmen «videtur» pag. 7, — 
maga COrunur «videtur mihi» pag. 
63, — corungil imp. ibid., — co-
runmac «visus» pag. 7, vid. kö-
rundi . 
Corcsixlic «turpitudo» pag. 85, cf. körk. 
Corgasin «plumbum» pag. 97, — ac-
corgasin «stannum» ibid. 
CorgUX pag. 41, i. q. corguxgil. 
Corguxmac «demonstratio» pag. 38. 
Corgusurmen «monstro» pag. 37, 
corguxgil imp. pag. 38, cf. kor-
gussur. 
Corsux mend, pro chorCSUX «turpis» 
pag. 86. 
Corpa «pellis agnina» pag. 132. 
Cormac «visus» pag. 81. 
Corlarmen «sterto» pag. 134, corley-
dir «stertit» ibid., corladim «ster-
tui» ibid. 
Colaga pag. 125, vid. colàge. 
Colan «cingulum» pag. 12. 
Colarmen «peto» pag. 43, colgil 
imp. ibid. 
Colàge «umbra» pag. 137. 
Colga «veniam pete» pag. 142. 
Coltuc «ascella» pag. 181. 
Colmac «petitio» pag. 43. 
Cd'i i. e. ködesi «venter ejus» pag. 
> 4 3 -
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Custunurmen «suspiro», «respiro» 
pag. 8, custungil imp. ibid. 
Custunmac «respiratio» ibid. 
Cuzarmen «amplector» pag. 8, cuz-
chlll imp. ibid. 
Cu(? ma) «pellex» pag . 105, cf. kuma, 
chuni. 
Cun1 is «argentimi» pag. 96, vid. komis. 
Cur «cingulum» pag. 120, — alton CUI" 
«bal t tus auratus» pag . 140. 
Curuc «follis» pag. 97. 
Curt «vermis» pag. 129, vid. kurt. 
Cursac «vesica» pag . 113, — «stoma-
chus» pag . i l i . 
Culuc bilia «humiliter» pag. 66, cf. 
kul. 
Culmac «risus», «jocus» pag. 101, cf. 
chularmen. 
Ciiydurumen in cod. »ardeo«, pro-
prie «accendo» (ignem, lumen e tc . ) 
pag . 6, ciiydur imp. ibid. 
Csim «socrus» pag. 115. 
Cremixi «cremixile» apud l)l'CAN(ilu.M 
pag. 108. 
Cstian «christiani» pag . 169. 
Crvvris fortasse cruv, curu «j une us » 
pag . 136, vid. genu. 1"1S. 
Clic Ostasi «gladiorum fabricator» pag. 
101. 
Cliz i. q. clic pag. 118. 
Ch. 
Chain «socer» pag . 114. 
Chaurcina «vas latum» pag . 124. 
Chageth «papyrum» pag. 91, pers. cXcK 
et cXiK, cuius forma ar. est J l c I C 
Chahal «vilis» pag. 116, pers. JjilC 
Chaytarumen «reddo»pag. 48,'chay-
targil imp. ibid., cf. caytarmen. 
Chayda «ubi» pag . 72, — chaydam 
mend, pro chaydan «unde» ibid., — 
chaysi «qualis» pag. 70, — chaim 
C ö p «multum», «magis» pag. 163, vid. 
köpten. 
Corn «multum» pag. 159. 
Cörkli «pulcer» pag. 164, vid. körk. 
Cuormen «depso» pag. 136, codini 
«depsui» ibid. 
Cugir"vv «pectus» pag. 220. 
Cuyas «sol» pag. 78. 
Cuyarmen «excepto» pag. 23, cuygil 
ibid. 
Cuyrug «cauda» pag. 18. 
Cllè « labor» pag . 104, vid. k l l C . 
Cutulurmen «evado (periculo)» pag. 
24, cutulgil imp. pag. 25, cf. kut-
kardi. 
Cutulmac «salus» ibid., vid. kuttil-
mak. 
C u n «robur» pag . 28. 
Cun «dies» pag . 79, vid. klin, olii 
kun pag. 78, i. q. ulukun (ulu 
kun), cun tousin mendose pro 
tousi «oriens» pag. 82, i. q. kllll 
tuomees (mend, pro tuomesi),— 
cum batisi «occidens» ibid. • 
C u n «arena» pag . 120, vid. k u m . 
Cungarmen «mando» pag. 140. 
Cusanurmen «desidero» pag. 21. 
Cusamac «desiderium» pag. 22. 
Cusarmen «vomesco» pag. 62. 
mendose pro chayu ibid., ef. kay, 
-kayda. 
Chayma «omne» pag . 69. 
Chat i. q. kat, — birchat «sim-
plex» pag. 83, ecchichat «duplex» 
ibid. — chatinda «juxta» pag. 67. 
Chater «muius» pag. 127, — tisi cha-
G -
t e r «mula» ibid., vid. ar. yjaS. 
Chati «durus» pag. 87, cf. cati. 
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Chatisturumen «tempero vinum» pag. 
59, — chatistur imp. ibid, 
Chatisturmac «temperantia» pag. 59. 
Chadak «clavus» pag. 171, cf. cadan. 
Chapuc «saccellus» pag. 94. 
Chababa «uva malvatica« pag. 93, ar. 
o — 
Chabut yapchut «sapphirus» pag. 109. 
Chaburcha «costa» pag. 112. 
Chamar «adstrictorium lorum caliga-
s 
garum» pag. 121, ar. 
s o -
Chamal «gestor» pag. 103, ar. Jl+a-. 
G 
Chamir «farina» pag. 103, ar. 
Chamus «quietus» pag. 116. 
Chax «anas» pag. 130. 
Chaxan «caldarium» pag. 124, caxan 
ayac «pes caldarii» ibid. 
Chasuc «cochlear» pag. 124. 
Chasma «muri fundamentorum eftossio» 
pag. 102. 
Chasrau «strigilis ferrea, qua equum 
raduni» pag. 12?. 
Chazan «quando» pag. 70. 
Chazarmen «fugio» pag. 27, chaz-
chil imp. ibid. 
Chaző i. q. kac «crux» pag. 161. 
Char «nix» pag. 82, cf. kar. 
Chara «niger» pag. 108, — «atramen-
tum» pag. 91, cf. kara, cara, — 
charachus i. q. chara chus 
«aquila» pag. 129, — charachusan 
i. e. chara chusan «iltis» pag. 98. 
Charau «praemium» pag. 46, cf. carau. 
Charandas «frater» pag. 114, chez 
charandas «soror» ibid., vid. ka-
rindas. 
Charabat «lupanar» pag. 104, cf. ar. 
uyLal^à.. 
Charabar «electrum» pag. 94. 
Chararmac «nigredo» pag. 86. 
Chai i. e. chari «ulna» pag. 98. 
Charimac «scnectus» pag. 86. 
Charg etarmen «expendo» pag. 25, 
G -
charg et imp. ibid., vid. ar. 
Chargesli «maledictus» pag. 84, cf. 
kargizlu. 
Chart «senex» pag. 87. 
Charsac «canis corsac» (noinen kirghi-
sicum) pag. 98. 
Chalan «penicillus» pag. 102. 
Chaltac «lena» pag. 104, cf. caltac. 
Cheadau mendose scriptum pro cha-
dak S . chadau «clavus» pag. 119. 
Chear «cocomarum» in codice, i. e. 
«cucumis» pag. 126, pers. 
Chear sanba «cassia» pag. 92, pers 
yjpJù yLaì». nom. medicamenti ventrem 
laxantis. 
Cheegey species accipitris pag. 129. 
Cheoxis mend, pro közsiz «talpa» 
pag. 128, cf. quod ad notionem hung. 
vakondok. 
Cheyarmen «induo» pag. 32, cheygil 
imp. ibid., cf. keyic. 
Cheyc «selvaticus» pag. 84. 
Cheè «tarde« pag. 71, cf. keőov. 
Chetan «tela» pag. 107, — yionban 
chetan «tella de Cap» in cod. ibid., 
russi eh. «t. de Rens (? Rheims) 
ibid. — alamani eh. «t. de Ale-
magna» ibid., — orlens eh. «t. de 
Orliens» ibid., — lonbardi eh. «t. Lo-
barde» (Lombardia) ibid., —astexan 
e h . «t. Astexane» (Asti) ibid.,— OS-
tlime eh. «t. Ostume» (Ostuni) ibid., 
— bergonia k., bgamasce k. 
«t. Bgamasce» (Bergamo) pag. 108, — 
chetan can «t. cruda» in cod. ibid., 
60» 6 > » » 
cf. ar. (i^iis s. ^yJai», cf. etiam (^-uai 
apud VULLERS, ital. cotone. 
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Chetarmeli «recedo» pag. 50, chet-
chil imp. ibid. 
Chengas «consilium» pag. 13, — chen-
gas berumen «consulo» ibid., cf. 
kengezzingis. 
Chenglic «largitudo» pag. 86, cf. keng. 
Chent «urbs» s. «pagus» pag. 69, cf. 
fag. ouUÍj tCifA) e t hung- kend 
in nominibus locorum Kis Kend, 
Nagy Kend. 
Chendim «egomet» chendima «mihi 
ipso» pag. 49, e. g. chendima 
tutarmen «mihi retineo», eh. tut-
chil imp. ibid., cf. kensi ipse. 
Chendir «cannabis» pag. 102, cf. ki-
nadir. 
Chex «filia» pag. 114, cf. kyz. 
Chexarmen «stringo» pag. 56, ches-
chil imp. ibid., cf. kesetmak 
ucun. 
Chexgailip «scarse» pag. 71, cf. kiz-
ganci, 
Chexel «ruber» pag. 108. 
Ches «hiems» pag. 83, cf. kis, k(es). 
Chesi «genus panni lintei» pag. 107, — 
sasda chesdi «tella Nouarese» in 
cod. (Novara) ibid., — dras. ches 
«t. Cremonese» in cod. (Cremonensis) 
G « -
ibid., vid. pers. ar.jÌA=»-, quod 
ad dras, cf. pers. e. g. ^ i ) 
j^lyi». «vestis mensae tegendae longa, 
qua in hospitio utuntur» apud VUL-
I.ERS. 
C h e s c h a «Ut inam» pag. 72, pers. iXméK, 
Chescaz «forceps» pag. 96, ches-
chaé «forceps clavaria» pag. 96. 
Chescha «curtus» pag. 86, chescha-
lic «brevitas» ibid., cf. kizcha. 
Chestrac «leopardus» pag. 127. 
Chezarmen «transeo» pag. 59, chez-
chil imp. ibid. 
Chezà «nox» pag. 79, — «sero» pag. 
80, cf. cheé. 
Chezchirirmen «clamo» pag. n , 
chezchir imp. ibid. 
Chezchirmac «clamor» pag. n . 
Chepas «petasus» pag. 120. 
Chebac«pulegium»pag. 131, cf.ar.^jAS». 
Chebelmis «vestitus» pag. 84, cf. ke-
bermis. 
Chebit «apotheca» pag. 89. 
Chemisurmen «projicio» pag. 46, 
chemischil imp. ibid. 
Cherac tur «oportet» pag. 42, che-
rac edi «oportuit» ibid., vid. kerek. 
Cheri caytarmen «revertor» pag. 50. 
Cherchi «securis pag. 99. 
Cherti «veritas» pag. 63, vid. kerti. 
Chertme «pìrum» pag. 125. 
Chertlap «vere» pag. 72. 
Cherptc «later» pag. 120, — bismis 
cherptc «later coctus» ibid. 
Chelapan «misellus» pag. 116, vid. 
kelepen. 
Chelecli «honestus» pag. 115, cf. killih. 
Cheli «pistillum» pag. 94, cf. fag. kili. 
Chelurmen «venio» pag. 62, chel-
gali gerundium ibid., cf. keliyrir, 
kelejir. 
Chelturmen «adduco» pag. 8, chel-
tur imp. ibid., cf. keltiristi. 
Chiix genus quoddam straguli e panno 
coactili, quod substernunt sellae eque-
stri pag. 122. 
Chici «parvus» pag. 75, cf. kiee. 
Chitab pro kutab «schola» pag. 104, 
s s » 
ar. v j L a Ì . 
Chitira «tragacanthae» pag. 95, ar. . 
Chindic «lumbus» pag. m . 
Chis «mustela zibellina» pag. 98. 
Chisan «scutica» pag. 122. 
Chisi «homo» pag. 66, cf. kisi, kysi, 
kyzi. 
Chibrit «sulphur» pag. 90, ar. 
Chirac «calx» pag. 102, chirac scrip-
tum pag. 120, pers. 1 cf. kl'CC. 
Ci l i r a s «cerasum» pag. 125, 
Chirda «torta» pag. 103. 
Chirpich «palpebrar'» pag. no. 
Chilim »tapetes« pag. 123. 
Chou «esca ignis» pag. 90. 
ChöUX «tapetum» pag. 90, cf. COllX. 
Chourut «sulphur» pag. 96, cf. chib-
r i t , 1. c. t finale male C legi. 
Choulac «indusium» pag. 120. 
Chocramac «tonitru» pag. 59. 
Chocrar «tonat» ibid., cf. cocrme. 
Choy «arics» pag. 128, — «ovis do-
mestica» pag. 128, — choy suruchi 
«corium ovinum» pag. 99, cf. koy,COy. 
Choiuj «rectus» pag. 49, ef. COnU. 
Chotumtur fortasse chodam tur 
«est eonsanguineus meus» pag. 45. 
Choturlu «scabiosus» pag. 117, ef. 
kotur. 
Chonaclic «hospitium» pag. 89, cf. 
conaclarmcn. 
Chonasuj «argentum vivum» pag. 94, 
cf. konessu. 
Chonc «erus» pag. 113. 
Chondarumen «compiano» pag. 49, 
chondargil imp. ibid., cf. kon-
dergil. 
Chonzac «bracca» pag. 120, cf. chonc. 
Chox «oculus» pag. i to, chox ya-
ruhi «lumen oculi» ibid., — chox-
s i s «caecus» pag. 116, cf. k ö z . 
Chox «nux» pag. 95. 
ChdS «carus» pag. 88, cf. ghos, pers. 
Chopchil «surge» pag. 57, cf. kopti. 
Chopti «forfex» pag. 98. 
Chopru «pons» pag. 89. 
Chomarmen «sepelio» pag. 58, chon-
gil imp. ibid., cf. kömvluptu-
rur. 
Chorarmcn «video» pag. 61, chorgil 
imp. ibid., vid. körgan. 
Chore «pulcritudo» pag. 85, — chor-
clu «pulcer» pag. 86, cf. köl'k. 
Coreunz bila «dubiose» pag. 65. 
Chorcharmen «paveo» pag. 46, chor-
cllil imp. ibid. 
Chorrhusus «impavidus» pag. 59. 
Cliormac mendose pro chorcmac 
«pavor» pag. 46. 
Chormac «visus» pag. 61. 
Cliol «brachium» pag. 112, cf. kol. 
Choligian «galanga» pag. 95. 
Chugira «armarium» pag. 90. 
Chuyeyu «gcner» pag. 114. 
C h u y u «puteus» pag. 89. 
Cliuclu «fortis» pag. 115, vid.; kuc. 
Chun «dies« pag. 80, vid. kun. 
Chimi «amica» pag. 114, cf. kuma. 
Chuuradan touga(n) mcnd. scrip-
tum pro kumadan togan «spu-
rius» pag. 117. 
Chuzgu « speculum». 
Cimba «vestis militaris ex anulis fer-
rcis conserta» pag. 118. 
Chuburcuc «arcula», «pyxis» pag. 94 
Chura «fornax» pag. 97. 
Churac «pala» pag. 102. 
Churu «sicus» pag. 87, cf. kuru. 
Chulag «auris» pag. no, — chulac-
S1X «surdus» pag. 117. 
Chulaf mend, pro gul, chill scrip-
tum «rosa» pag. 95, vid. gulaf. 
Chularmen «rideo» pag. 50, — chul-
gil imp. pag. 51. 
Chulucci «servus», «famulus» pag. 103 
Chultchum «risus» ibid. 
Chulluc e tarmen «servio» pag. 57 
chulluc etchil imp. ibid., vid 
culuc. 
Christos gr. Xpwr»; pag. 159. 
Gahalluk «pigritia» pag. I 8 I , vid. 
chahal. 
Cxafta «hcbdomas» pag. 80, pers. I U Á S C . 
Garanful »rarvophyllus aromatieus» 
pag. 92, ar. 
Gaip i. e. garip «peregrinus» pag. 
G 
117, ar. ^ J y í . 
G - g -
Gala «civitas» pag. 69, ar. aJLa, pro-
prie «arx», «castellimi». 
Gali «tapetum» pag. 123, pers. ^y'b' s. 
^yjJLi genus strati lanci pretiosum 
apud V U L T . K R S . 
Giemis (gemis) «fructus» pag. 89, cf. 
jemis. 
Gikilurmen «cado» pag. 12, gigil 
imp. ibid., gichilclim perf. pag. 
1.54-
GichÖV «templum» pag. 138, cf. jihov. 
Gichrar berurmen «credo» pag. 13, cf. 
yichrar, ycrar. 
Gigaybis «colligemus» pag. 169, cf. 
jiygaczur. 
Gigar «iecur» pag. in , — gigarband 
«pulmo» ibid., pers.^jG»., — tXÁJ 
«iecur cnm pulmone et corde coniun-
ctum». 
Gingibil «gingiber»pag..9i, ar. fjucSXjy 
Gischic «menta» pag. 126. 
Gift «par» pag. 83, pers. o/sftq»-! 
Girgac «uneus» pag. 123. 
Girgagll «age aevum per voluptates !» 
pag. 221. 
Girtarmen «delacero» pag. 23, — 
girtchil imp. ibid. 
Gil'tmac «laceratio» ibid. 
G i l «annus» pag. 79, cf. j i l . 
GiltramaC «coruscatio», «fulguratio» 
p a f f - 3 5 -
Giltrar «fulgurat» pag. 33, giltradi 
perf. pag. 34. 
(liltnn «fiola» pag. 123, — «vitrum» 
pag. 109. 
Gilbrar (?) fortasse «crassum tilum-
pag. 221, vid. v. sequens lllar «Kgat». 
Gillan «serpens» pag. 129, cf. ilan. 
Gozchar «aries» pag. 128. 
Gufali «canemus!» pag. 217, cf. ir. 
Gulaf SUJ «aqua rosacea» pag. 94, cf. 
pers. -
Gcgor i.e. Gregor «S. Gregorius» 
pag. 162. 
Glar sani fortasse «millenium» pag. 81. 
Ghac teyrumen «solvo» pag. 33. 
Ghac teyrmac «solatìo» ibid. 
GhaÈ «crux» pag. 77, cf. kac, pers. 
Ghaxa «proprie» pag. 69, ar. x*sl=».. 
Ghasal «vigli», «excubiae» pag. 118. 
Ghaser «cubiculum tegeti stratum» pag. 
CODEX CUMANICU» 
123. vid. ar. wiűLa. «storearum textor» 
apud G O I . I U M . 
Gham «acerbus» pag. 84, pers. 
g
 x 
Ghalal «legitimus pag. 115, ar. 
Ghalcha «nnellus capistri» pag. 122, 




H a y b a t «g lo r i a» p a g . 212. a r . «-y^ff. 
H a y b a t l i « gloriasti* » pag. 20q. h a V -
b e t l i p a g . 101 . 
H a y s «acuncula» pag. 145. 
H a k i m «mcdicus. r pag. 167,tf. g h o -
c u m c i , a r . 1^-=»·· 
H a k i l «prudentia » pag. 108. cf. a c h e i , 
ar . Ju ic . 
H a c «crux» pag. 180 et passim, et. 
k a c , g h a c , pors. 
H a c a n «quum», «quando» pag. 102. et. 
k a c a n . 
H a t u m «uxor» pag. 142. ef. k a t u n i . 
Í J a n «dominus» pag. 142, — «Deus, 
p a g . 19Ö et p a s s i m , e . g . c i n l i a u i -
m i s pag. 196, cf. k a n . 
H a n a t «ala» pag. 180. 
H a n g i « q u a l i s » p a g . 2 1 4 , c f . k a n g i . 
H a Z I Z «carus», «incomparabili*» pag. iqo. 
5 — 
c f . a z ì z a r . 
H a p «vas» pag . 144, cf. k a p s a . 
H a b a r r «res novae», «nova» pag. 49. 
ar. p ^ · 
H a i. q· h a m «et», «atque», «ae» pas-
sim, pers. |*SC. 
Η a m a r a «continuo» pag. 201. pers. 
H a m i s « c a n n a » p a g . 145. 
H a t v a «acr» pag. 78, ar. f l . i t , pers. l y t . 
f, 
H a r a m «illicitus» pag. 183, ar . [*'»=>·· 
H a r m a k «praedo» pag. 144,-ef. k a -
r a k è i . 
H a l h a ( h a l b a n ) i . q . k a l k a n p a g . 
H a l l a l «licitus», «legali*» pag. 184,^ 
l i a l a l i m « u x o r m e a » p . 140, a r . 
H e c « nihil» pag . 08, pers. . 
H e s s c o n g u l b i l a pag. 64r-vid.sub 
v . c o n g u l . 
H e r ó d e s nom. propriIim regis Judeae 
pag. 161. 
H e r u m e n «flabello refrigero» pag . 222. 
I i e r g y s s . h e r c h i s « n u n q u a m » p a g . 
08. pers. j-A·®· 
H e r s e k «luxuriosus» pag. 185. proprie 
«luxuria». pers. V,*SC «vanus senno». 
1 J ' • 
«nugae», n c r s c g c i idem ibid. 
H o a t d i r m é ( h o a t d i r m e n ) f o n a s s e 
mend, pro h o a t d i m scriptum(inter-
pretatio enim germ, i c l l b i g C l ' i g C -
t v r d e n sonati «diminutus sum» pag. 
"»• . s q 
H o a t l a n g l l « c o r r o b o r a » p a g . 14 1. a r . 5 . j \ 
H o a n g l l «age aevum por voluptates» 
p a g . 221 . c f . c h o a n g i l . 
H o a r d l «fugatus est» pag. 227. 
H o t a r i m e ( h o t a r i m e n ) « l i b e r o » p a g . 
22t). 
H o z «nux» pag. 147, cf. c h o z . 
H o p t i «se sublevavit» pag. 1.49, COlll-
h o p t i i. e. c o m h o p t i «se mill-
turn sublevavit» ibid., cf. k o p t l . 
H o v o a n l à n i r «gloriatur» pag. 222, cf. 
k o a n m a g a . 
H o r «defectus» pag. 230, — h o r a r m è 
( h o r a r m e n ) «deiicio» ib id . , c f . k u r u . 
l l o r e n «saltatio», « chorea » pag . 244, cf. 
k o r o n , g r . / 0 ; λ ; . 
G h a l g a i l mend, scriptum pro k a l g a i i 
• r e m a n e n s , p a g . 85, cf. k a l u r m e l l . 
G h o c u m c i «advocatus» pag. 101. et. 
ar. f T U . 
G l i OS «carus» pag. nq, - gl lOS CV 
b i l a «lioneste» pag. O9. cf. c h o . s , 
p r r s ; J·^· , , 
C i h o r ' x «gallus» pag. [30, pers. 
G h o r m a «dactylus» pag. 126. 
Horn . . , i. e. hiirmet «honorifice» 
S - Í , J 
pag. 66, ar. H e y . 
Hormat «honor» pag. 164. 
Hormatlagil «honora» pag. 185. 
Horlarmé (horlarmen) «despicio» 
pag. 233. 
Höckü ? mend, scriptum pro hoskuil 
«vehemens» pag. 167. 
Hualamen s. huarmen «venor» 
pag. 137. huladim s. hudim «ve-
natus sum» ibid. 
H u u n fortasse «Cumanus» pag. 144. 
Huvarme (huvarmen) «pallesco, 
pag. 228, cf. kuv. 
Jain «aestas» pag. 181, proprie» «aes-
tate» cf. j a z , y a y , j a y . 
Jandi «pluit» pag. 204, cf. yamgur. 
Jakurarme (jakurarmen) «jugo» 
pag. 226, 1. c. siglum omissionis 
super e per errorem typographi baud 
annotatum est. 
Jagi «pingue ejus» pag. 143, cf. jav. 
Jagunadir «se flectit» pag. 145. 
J agli «lacrimosus» pag. 210, cf. yag, 
jav. 
Jaghan «mundns» pag. 88. Hoc voc. 
a radice jak derivatimi est, vid. jaktu 
«splendor», cf. hung, világ 1 .«lumen» 
2. «mundus». 
Jay «aestas» pag. 145, — jaylar 
«aestivat» ibid. 
J a y li «sagittarius» pag. 146. 
Jaylimé (jaylimen) «me estendo» 
pag. 14b, cf. yayarmen. 
Jacigi «sacculus» pag. 147. 
J a t «peregrinus», «hospes» pag. 117. 
Jatir «jacet» pag. 145, cf. yaturmen. 
Jana «iterum» pag. 67. 
Jangi «juvenis» pag. 145, ef. yangi. 
Jangilirmen «erro» pag. 139, yangi-
lirdim perf. ibid., ianirler fortasse 
e forma iangilirler corruptum pag. 
141, cf. yangilurmen. 
Jancti «contrivit» pag. 191. 
Jaxok «peccatimi» pag. 46, — kecer 
cakli jazik «peccatimi veniale» pag. 
182, cf. yaxuc. 
J a s «pueritia» pag. 204, cf. v a s . 
Jasuk i. q. jaxok pag. 78, in hac dic-
tione : jazuc uzun jüyc. cotur-
meclic «poenitentia». 
JaSSl'k «maccr» pag. 139. 
J a s «aestas» pag. 135, cf. j a y . 
J a z «lacrima» pag. 145, cf. v a s . 
Jabovli «lanatus» pag. 143. 
J a v «pinguedo» pag. 143, — «pinguedo» 
s. «butyrum» pag. 144, cf. y a g , 
jagi -
Javd'ding i. e. javdurding «mu-
neratus es» pag. 194. 
Javll «unguinosus», «pinguis» pag. 14V 
Javrutti «attraxit» pag. 232. 
Javlov «frixorium» pag. 234. 
Jarat et «dilata» pag. 8. 
Jaratkan «creator» pag. 195, jarataéi 
idem pag. 188, cf. yaratchan. 
Jarasturnrmen «ordino» pag. 40, ja-
rastur imp. ibid., cf. yarastirgil. 
Jarasturmac «ordinatio» ibid. 
J a r a m a s «abominabilis» pag. 141. 
Jaramsak «fidelis» ibid. 
Jare «versus» pag. 72. 
Jariklih «lumen» pag. 187. 
Jarig idem pag. 189, cf. yarik, ya-
regh. 
Jarilcr «fìnditur» pag. 137, cf. yari-
lnrmen. 
Jarilgadi «misortus est» pag. 193. — 
jarilgamakga «misereri» pag. 1 8 8 , 
— jarilgatir «misericordiam obti-
net» pag . 198. 
Jàilgamak i. e. jarilgamak «mise-
ricordia» ibid., cf. yarligamac. 
Jarov «utensile», kerek yarov idem 
pag. 182. 
Jarovli dir «utile est» pag. 222, ja-
rovll «utendus» pag. 22Ò et non «ut 
luminosus», uti 1. c. opinatus sum. 
J arutl «illuminavit» pag . 187. 
Jargu «judicium», — jargu jurar-
men «judico» pag. 138, — jarguze 
•judex» ibid., — jargulan pag. 185, 
— jargularmen «judico» pag. 33. 
cf. yargu. 
Jarsöv «ineducatus» pag. 137. 
Jarma «lignum fissum» pag. 231. 
Jarle «pauper» pag. 47, iai'lo pag. 141, 
— iarlelik «paupertas» ibid., cf. 
yarli. 
Jala iahadir «rnlumniat» pag. 137. 
Jalangag «nudus» pag. 140. 
Jalangaclarmen «nudo» pag. 136, 
jalangac ladini perf. ibid. 
Jalannaz «nudus» pag . 8 4 . 
Jalarmén «lingo» pag . 138. 
Jali «juba» pag . 227. 
Jalin «fiamma» pag. 139, cf. yalcn. 
Jalinvrme (jalinvrmen) «nictor» 
P'Tg- 2.11-
Jalgan «falsus» pag. 1 8 5 , — jalgan-
l a p «false» pag . 65. 
Jalgiz «solus» pag. 1 8 9 , jalguz pag. 
211, cf. yalgux. 
Jall'I «merccnarius» pag. 234, cf. yalci. 
jàiarmen «dilato» pag. 221. 
Jàdàdim «lassus sum» ibid. 
J iingàtsin « vincat» pag. 217,cf. jengc 1 i. 
Jungla «iterimi» pag . 216 et non «vo-
luti , uti 1. e. opinatus sum, cf. J C l l à . 
Jiinglàmdir «resonat» pag. 232. 
J à n d i r d i «retribuit» pag. 227. 
Jàmov «assumentum» pag . 220. 
J à r s i t i r m e (jársitirmen)«irrito.pag. 
224. 
Jeh (mend, pro job) alayesa «alio-
quin» pag. 226. 
leti ι. «septem» 2. «hebdomas» pag. 80. 
Jetl mend, pro jetti «pervenit», «eva-
sit» pag . 195, — jetkiz «pervenire 
fac» pag . 210, — jctkil'di «perve-
nire ferit» pag. 196. 
Jena «rursus» pag. 212. 
Jengul «levis» pag. 68. 
Jengdi «vicit» pag. 190, cf. }'ongr-
men. 
Tendaci «victor» pag. 206. 
J e z «pertica aenea» pag. 232, cf. y e s . 
Jemis «fructus» pag. 125, cf. yemis, 
giemis. 
Jer «locus», — «terra», jer ouildi 
«terra submcrsa est» pag. 138, cf. y e r . 
fcrer «liquescit» pag. 229. 
[elemei «cursor» pag . 222. 
Jelni «uber» pag. 230. 
Jelpirme (jelpirmen) «flabello refri-
gero» ibid. 
Jihov «templum» pag. 198, cf. gicllöv. 
J i y «promtus» pag. 146. 
Jiygaczur flirtasse «collectio est» pag. 
220, cf. gigaybis. 
Jit kelga i. e. jitdan kelgan «hos 
pes» pag·. 148. 
Jltl «acutus» pag. 133. 
Jitirdim «perdidi» pag. 230. 
Jipkirrime (?jöp körürmen) flir-
tasse «comprobo» pag. 228 (respon-
dens glossa germ, mei" Vliollct), 
vid. job. 
Jibek «edens» pag. 232. 
Jibitirmen «permuto» pag . 221. 
Jyrnis «putridus» pag. 87. 
J l V «pinguis» pag. 231, cf. j a \ " . 
Jiriler «contrahitur» pag. 221. 
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Jiröci ksi «pavidus» pag. 136. 
Jirtilding «fissus es» pag. 140. 
J i r di «congregavit» pag. 234. 
Jirmen »filo» pag. 27, jirgil imp. 
ibid. 
J i l «annus» pag. 205, cf. y e l . 
Jilamac «odoratus» pag. 30, cf. yyla-
mac. 
Jilek «medulla» pag. 36. 
Jildi «convenit» pag. 18, cf. hungar. 
gyűlni. 
Joap «responsum» pag. 52, ar. w L s . 
Joap berumen «respondeo»ibid., joap 
bergil imp. ibid. 
Joulr mend, scriptum pro jolai' «funis 
ductorius» pag. 231. 
Jocberimen (joc berimen) «pungo» 
pag. 138. 
Jogartin «ex alto» pag. 148. 
Joharmen «adhaereo» pag. 220. 
Johsil «pauper» pag. 203. 
Jota «maxilla» pag. 221. 
J011 «pilus» pag. 46, cf. yung. 
Jonarme (jonarmen) «scuipo» pag. 
2 2b. 
J o b «bene» pag. 183, sill j o b Siili -
gàncà (mendose pro sanganea) 
«quum tu comprobares», «te compro-
bante» ibid. In editione nostra 1. e. 
pronomen see. personae S in falso 
glossam quandam lat. eorrupte scrip-
tum opinati sumus. 
Jobacà «pars corporis infirma» pag. 
228, cf. cag. jupka debilis. 
Jobap «vix» pag. 141, vid. jolap. 
Jornarti «largus» pag. 115. 
Jomdarimen «congrego» pag. 18, 
iomucti «convenit» ibid. 
Joralarmé (joralarmen) «opto» pag. 
222. 
J o l «via» pag. 16, lol scriptum pag. 141, 
cf. yol, — yolga jururmen 
«ambulo» pag. ib, tolga JU1" imp. ibid. 
Jolcu «hospes», «conviva» pag. 225. 
proprie «peregrinator». 
Jolabar «monstrum quoddam» pag. 1 
Jolap «diftieulter» pag. 183, cf. jobap. 
Joldagilar «peregrinatores» pag. 233. 
Jolbarurmè (jolbarurmen) «rogo 
obnixe» pag. 157. 
Joga'àrdirme i. e. jögiil árdini 
«levis factus sum» pag. 228, cf. y u n -
«ul. 
Jotkurdim «tussivi» pag. 13b. 
J ö p j ö p «jugiter» pag. 133. 
J ÙyC «contritio» pag. 78. 
Juutlermen «consolo» pag. 140. 
Juutberdim «consolavi» ibid. 
Juurdim ex jugurmak contracium 
• mussavi » pag. 143. 
Juuarmen «lavo» pag. 33, jLI imp. 
pag. .lt-
j uk «onus», jukka cirtmisen «visne 
suus fidejussor esse » pag. 221, cf. y u c . 
] ukturmey «non attrahens» pag. 211>. 
Jugufigis i. e. jiigìiIlingis «inclinale 
vos» pag. 157. 
| l lgunc «cullus» pag. 207. 
Jllhmamis «non prorsus eoagulatum» 
pag. 144. 
J lidi «abluit» pag. 209, cf. yu untili. 
JllZ «vultus» pag. 187, vid. jiiz. 
Jubangan .tìctum», e. g. jubangan 
SC)Z «tìctum verbum» pag. 227. 
Jumurtka «ovum» pag. 143. 
J uvoanőang «piger», «suinnolenlus» 
p a f f - 1 . 8 5 -
Tuvtluh «rustieus», «incultus» pag. 22k-
lune «matta» vel «juncus» pag. 135. 
Jurimen «depso» pag. 136, jurdim 
perf. ibid. 
Juruh «pugnus» pag. 223. 
Jurum «eondemnatio», pag. 13, ar. 
Jlirumlarmen «condemno sceleris» 
ibid., j u r u m l a ibid. 
J i l l Lip «commeans» pag. 200, — jurga 
i. e. jurgan «trita (via)» pag. 192. 
Jügalak i. e. jurgalak «rotundus» 
pag. 223. 
Julie «calvatus» pag. 138, cf. julumis. 
Julovèi «redemlor» pag. 230, cf. yu-
larmen. 
Julugnamis «redemtio nostra» pag. 
206, — julüga i. e. julungan 
«redemtus» pag. 210. 
Julumis «rasus» pag. 8+. cf. yulur-
men. 
JulllV «redemtio» pag. 209. 
Julkarme (julkarmen) «evello» pag. 
224, — julguu (.) «evulsus» pag. 232. 
Juldi «abluit» pag. 208, cf. judi. 
Ju(ltar) «corriga» pag. 226. 
Juldus «stella» pag. 78, 143, - jul-
d l lZCl «astrologus» p a g . 180. 
Julmalarmé (julmalarmen) »me 
inclino» pag. 224. 
Jiiz «vultus» p a g . 193, cf. JUZ. 
J iipziITlis «dignatus est» pag. 188, cf. 
job. 
J t ip «tundens se» pag. 143, i. e. ltip. 
J tma «exercitium» pag. 182, cf. idmà-
làgil. 
Tdird fortasse «advenit» pag. 215. cf. 
yetarmen. 
J n «foramen» p a g . 145. 
Jnanurmen «credo» pag. 15, jnangil 
imp. ibid., jnangaan (jnangan) 
part, ibid., cf. inangay. 
1 n a n m a c «actus credendi» ibid. 
Jzinda «intus» pag . 67, cf. icindagi. 
J m d i «jam» pag . 67. 
Jridi «liquatus est» pag. 139, cf. jerer. 
Jrgaladir «fiuctuai» pag. 230, — jrgal-
m a s «movere non potest» p a g . 143. 
Y. • 
\ ;i «vel», «aut» pag. 72 et passim. 
\ a a «arcus» pag. 118. 
'i aagh «maxilla» pag. no, yaac scrip-
turn p a g . h i . 
Yaane «quasi» pag. 70, ar . pro-
prie »id est», «scilicet», «nimirum». 
Yaoh «secus» pag. 71, — «prope» pag. 
P9, cf. cag. javuk, jovuk, jouk. 
Yacut «rubinus» pag. 108, ar. pers. 
j'U. 
y " 
Yacsi «bonus» pag. 75, — yacsi «bene» 
pag. 64, iacsi pag. 141. 
Y a g «oleum» pag. 95, cf. j a g , j a v , 
gulaf yage «oleum rosaceum» ibid., 
chox yaqi «oleum nucis» ibid. 
Yage «bellum» pag. 29, cf. uig. jaki, 
jakici in glossario VÁMBÉRV. 
Yaglaou «patella» pag. 124. 
Y a y «aestas» p a g . 83, vid. j a y . 
Yayarmen «extendo» pag. 25, yaygil 
imp. ibid., cf. yaylimen. 
Yaturmen «jaceo» pag. 33, yatchil 
imp. ibid., vid. jatir. 
Yanauar «animai» pag. 127, pers-
Yangac «mentum» pag. 110. 
Yangi 
«novus» pag. 87, vid. jangl. 
Yangilurmen «erro» pag. 27. vid. jan-
gilirmen. 
Yangilmac «error» ibid. 
Yandurumen «accendo» pag . 6, yan-
d i r imp. ibid. 
Yanzic «marsupium» pag. 120. 
V praeter J et i et it designat. 
zro 
Y a x «pratum» pag. 90. vid. j a S . 
Yaxarmen «siribo» pag. 54. 
Yaxirj «occulti-» pag. 69. 
Yaxil viridis» pag. 108, cf. vassilic. 
Yaxuc «culpa», «peccatuni» pag. 15,— 
yaxuctan pesman bolmac »poe-
nitentia» pag. 78, cf. jaxok. 
Yaxuclamis «culpatus» pag. 15. 
Yaxuclll «peccator» pag. 117. 
V a s «lacrima» pag. »13. 
\ a s «vita» pag. 8b, — «viridis» pag. 
87, vid. jas. 
Yasuc aytmac -confcssio» pag. ;.n, 
vid. jasuk. 
\ as tuc «pulvinar» pag. 123. 
Yassilic «viridis» pag. 80. cf. yaxil. 
Yasman «lagena» pag. 121. 
Yazanurmen «dubito» pag. vá-
zám mend, pro vazan imp. ibid. 
Yazámác i. e. yazanmac dubita-
tio» ibid. 
Yasirumen «abscondo» pag. 7. yasir 
imp. ibid. 
Yasirmac «absconsio» ibid. 
Yaparmen «tego», «obtego» pag. 15. 
iapchil imp. ibid. 
Yapchiz «tegumen» ibid. 
Yabalac «noctua» pag. 129. 
Yabuldiac mend. scriptum pro japrac 
« folium» pag. 125. 
Yaman «malus» pag. 75, — yaman 
chele «male» pag . 68. — yaman-
rac «peius» pag. 69, — andan ya-
manrac «pessimus» ibid., — ya-
m a n l i e «malitia» pag. 86. 
Yamgur «pluvia» pag . 44, — yamgur 
yagar «pluit» ibid., — yamgurlu 
hawa «pluviosa tempesta*» pag. 82, 
— yamgleyin i. e. yamgurle-
y i n «velut pluvia» pag. 204. 
Yara etarmen «interficio» pag. 33, 
va i a etchil imp. ibid. 
Yaratchan «creator» pag. 17, vid. ja-
ratkan. 
Yaratmac «creatio» ibid. 
Yaraiirmen «concordo» pag . u , — 
varastirgil imp. formae factitivae 
ibid. 
Yarasurmen «placco» pag. 44, yara-
sur «deeet» pag . 19. yarasti perf. 
ibid.. — yarasmis «placitum » pag. 44. 
Yarasmac «actio placendi» pag . 11. 
Yaregh «clarus» pag. 82. vid. jarig,  
yaret (?c) hawa «serena tem-
pestas» ibid. 
Yarem «dimidium» pag. 8v 
\ a r i «auxillium» pag . 77. 
Yarik i. q. yaregh pag. 142. — iar-
ehllk «claritas» ibid. 
Yarilurmen «diffìndor» pag. n . ya-
relgil imp. ibid.. - yarilgan «dif-
tissus» pag. 85. 
Yarilmac «actio diffnulendi» pag. 11. 
Yargu S . yarmac « regimen » pag . 51. 
52 et non «defensio», itti ad pag . 52 
annotavi, — varguzi «judex» pag. 
105, cf. jargu. 
armai item • regimen» pag. 52. 
Varmen «mitto» pag. 35, yygil imp. 
ibid. 
^ aril «pauper», « miser» pag. 116 el pas-
sim, cf. jarle. 
Yarligamac «misericordia» pag. 78, vid. 
jari lgamak. 
Yalen «damma» pag. 125, vid. jalin. 
Yalgux «solus» pag . 76, — yalguxol 
«solum» pag. 71, vid. jalgUZ, jal-
giz. 
Yalci fortasse «pomarius», pomele-
l i l l S in cod. pag . io i , cf. jalci. 
Yalbarurmen «oro», «supplico» pag. 
52. yalbargil imp. ibid. 
Yalbarmac «orario», «rogatio» ibid. 
et pag. 78. 
P a l m a s «adamas» p. 109, cf. pers.jjwLJI. 
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Y a r m à g à fortasse «pervenire» pag. 214, 
et non «languore», uti 1. e. opinatus 
sum, cf. cag. v í E j J j j apud P A V K T de 
C O U R T F . I I . L E . 
Y e i j t l i c «juventus» pag. 86. 
Yegan «teges» pag. 123. 
Yeng «manica» pag. 119. 
Yengirzac «clitellae» pag. 122. 
Yengrmen mend, pro yengirmen 
pag. 61, vid. yengdi. 
Yengilmac «actio devincendi» ibid., — 
yengmac «Victoria». 
Yetarmen «jungo» pag. 7, 31, yet-
chil imp. ibid., — yetar «sufficit» 
pag. 71, — yetmac bila «satis» 
ibid., vid. jetti. 
Yexna «cognatus» pag. 114. 
Y e S «orichalcum» pag. 97, y e s t a e -
tasi «folium orichalci» pag. 106, vid. 
J 6 2 " 
Yemis «fructus» pag. 28, vid. jemis. 
Y e r «terra» pag. 78, — «focus» pag. 
89, — yer t i t ramachi «terraemo-
tus» pag. 59, vid. jet". 
Y e l «ventus» pag. 82. 
Yelin «gluten» pag. 102. 
^ vacci «sagittarum fabricator» pag. 105, 
<f. jaa. 
Yic''rar bergil «contitere» pag. 15, et. 
gicbrar. 
Yigilik «bonitas» pag. 213, ef. egilic. 
Yylmac «odoratus» pag. 81, vid. jyla-
mac. 
Yylarmen «odoror» pag. 30, jylagil 
imp. ibid. 
Yilki «equus» pag. 134. 
Y o u a «cepe» pag. 127. 
Youac «ultra» pag. 72. 
Youaslie «humilitas» pag. 31. 
Yourgan «matta» pag. 123. cf. juric. 
Y'oc «non» pag. 68, ioli pag. 143, iod i 
pag. 141, — y o c e x a «nisi» ibid. 
Yocsul «pauper» pag. 116, vid. jolisil. 
Yogan «grossus» pag. 87, yogun 
pag. 102. 
Y o l «Via» pag. 61, vid. j o l . 
Yolugurmen «obvio» pag. 41, yolug-
cllil imp. ibid. 
Yu unall «adoremus!» vel quod mihi 
probabilius videtur «nos lavemus !» 
pag. 2 1 4 . 
Y u c «onus» pag. 30, — «fasciculus» 
pag. 102, vid. juk. 
Yuctusururmen i. e. yuc tusu-
ru r iT t en «onere me libero», «onus 
depono» pag. 19. 
Yuclarmen «onero» pag. 30, yucla 
imp. ibid. 
Yuganci «frenurum faber» pag. 101. 
Yugururmen «curro» pag. 12, yugur 
imp. ibid. 
Yugurt «lae acidum» pag. 131. 
Yugurmac «eurtus» pag. 12. 
\ u n g «lana» pag. 106, — «piuma» pag. 
10;, cf. jon. 
Yungul «levis» pag. 76, vid. jengul. 
Yuxarmen «nato» pag. 39, yuxgil 
imp. ibid., — yxganchisi mendose 
pro yuxgan chisi «natator» ibid. 
Yusac «sera» pag. 119. 
Yusxaclarmen «claudo» pag. 12. yu-
xacla imp. ibid. 
't usxac «sera», «claustrum» ibid. 
Yumsak S. ymisac chelle«teneriter» 
pag. 65, — ymisat mend, pro yu-
misac «tener» pag. 88. 
Yò'rgan «culter» pag. 99. 
Yurt «mansio» pag. 35. 
Yulaghac «textor» pag. 103. 
Yularmen «redimo» pag. 48, yulgil 
imp. ibid., vid. julungail. 
Yuluilguz «novacula» pag. 100. 
Yulurmeil «rado» pag. 49, yulugil 
imp. ibid. 
Yuluguz i. q. yulunguz ibid. 
Yulmac «redemtio» pag. 48. 
2 « ! 
Y k l «domesticus» pag. 48. 
Ygit «juvenis» pag. 87, cf. yeijtlic. 
Ygina «acus» pag. 97. 
Ygi «odor» pag. 135, (ygisi «odor 
ejus»), cf. jy-lamac. 
Ygir «olet« pag. 165. 
Yglarmen «fìeo» pag. 43, yglagil imp. 
pag. 44. cf. iglading. 
Ysdamac «fletus» ibid. 
o 
Y c «medulla arboris» pag. 125, cf. l e i n -
dagi. 
Ycag «intestina» pag. in . 
Ycgan «potus» pag. 157, cf. yzarmen, 
icip. 
Ydim «misi» pag. 9, — ymaga inf. 
ibid. 
Y d l S «missio» ibid. 
Y n «farina» pag. 131 (i. e. u n , kaz. o n ) . 
^ n a c «vacca» pag. 128. 
5 n j «nepos» pag. ri4. 
\ x b a «camera» gag. 119. 
Y s «opus» pag. 42, y z pag. 163, vid.1S. 
Yscarlat «coceum» pag. 107, osm. 
o t j c j . 
Ysdermen «quaero» pag. 47, ysde-
gil imp. ibid., ysdediler perf. 3. 
pers. n. pi. pag. 170, vid. ixdarmen. 
Ysdemek «quaestio» pag. 47. 
Yssi «calidus» pag. 8 8 , ysy pag. 1 8 2 . 
vid. isi. 
Yspanac «olus Hispanicum», vulgo 
«spanachium» pag. 12b. 
Y z «odor» pag. 134. 
Yzarmen «bibo» pag. 10, — iz «bibe» 
ibid., cf. ycgan. 
Yp «filum» pag. 27. 97, — uxun ip 
«linea piscaria» pag. 100, — yogun 
i p «filum grossum» pag. 102. 
Ypac «sericuni» pag. 107. 
Ypar «muscus» pag. 93. 
Ymsiri «mumia» (ar. 
pag. 95. 
Yrac «procul» pag. 67, yrah pag. hp, 
— yractim «a longinquo» pag. (14-
Yrig mend, pro jarig «lumen» pag. 
32, — yarig etarmen «illumino» 
ibid., cf. yarik. 
Yrs «uncia» in cod., fortasse i. q. lonza 
s V 
apud D A N I K pag. 128, ar. ^ ^ « L E -
aena». 
Yl" «cantus» pag. 12, vid. ir, yt'Cl 
«cantor-, pag. 103. 
Yrlarmen «canto» pag. 12, yrlagil 
imp. ibid. 
Ylagan «serpens» pag. 147, 14S, vid. 
ilan. 
Ylagil «figa» pag. 147. 
t^ lap fortasse pro ulap scriptum «1110-
riens» pag. 141. 
Ylermen «pendo» pag. 43, ilgil imp. 
ibid. 
Ylgari «ante» pag. (14, cf. ilgat'i. 
^ I la «sed» pag. 71, ar. 5H. 
Cayhaladir «strepa» pag. 230. 
C ayhalmas «moveii non potest» pag. 
145, vel fortasse «non stnepit», quod 
ultimum mihi probaliilius videtur 
t ali «tempus» pag. 209. 
Cakuci «accusator» pag. 186. 
Cakci idem pag. 181. 
V 
c . 
Cacuc « malleus » pag. 90. cachuc 
pag. 90, 100. 
C acman «panuus» pag. 98. 
Cacharadir «glocitat» pag. 134. 
( agei" «vinum» pag. 90, cf. Iiung. 
esiger. 
C a g i «potentia» pag. 221, 
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Cagirsa «si clamaret» pag. 141. 
Cagundur «gea» in cod., gailice bàt-
terà ve pag. 127. 
Cahinda ozga mendose scriptum pro 
éahindan Ö. «importune» pag. 142. 
Cahlasangis «si bene attenditis» pag. 
Cater «tentorium» pag. 121. 
Catlauc «avellana» pag. 125. 
Canac «scuteila» pag. 124, camek 
PTg- '45-
Candirgine fortasse «tinnitus» pag. 
149, cf. cag. cangiirti. 
Capcacik «valde mobilis» pag. 143. 
Caplatmak «alapa» pag. 180. 
Carnali «piger» pag. 143. 
Camail «cuminum» pag. 93.
 r 
Caini «multitudo» pag. 214, ar. 
Caridi »notum fccit». 
Carci «mercenarius» pag. 101, cf. certi. 
Carciga «nisus» pag. 129. 
Cart «strepitus» pag. 147. 
Carpini «via caesis vel dejectis arbori-
bus impedita» pag. 224. 
Calarmeli «sono» pag. .34, calgil 
imp. ibid. 
Calili «iracundus» pag. 223. 
Calma «marnile» pag. 121. 
Ceull «dulciter» pag. 65. 
Cekm i. e. cekmàn «pannus» pag. 
174, cf. cacman, - cekmci 
«pannorum textor» pag. 174. 
Cehlap s. cehlayrak «eo modo» 
pag. 220. 
Ceber 
kisi «homo purus» pag. 240. 
Cere (? ceren) fortasse «equus subru-
ber» pag. 244. 
Ceryii «exercitus» pag. 118,— éeribasi 
«dux exercitus» pag. 103. 
Cerci «mercator» pag. 253, cf. calci. 
Certermé (certermen) «strepito» 
v, pag. 225. 
Cermas «ventrosus» pag. 222. 
Cerli «macer» pag. 149. 
Cialduz «acus grossior» pag. 181, pers. 
> » 
(Ci)arhar mend, pro őiharir «trahit» 
pag. 229. 
Ciarzau «linteamen» pag. 124. 
Ciyg «crudus» pag. 84. 
Ciyrü i. e. ciyruk «campana» pag. 
224. 
Ciurüba «puis cumino et aceto cocta» 
pag. 94, ar. Usyj^. 
C l g «rosata» pag. 82, — «pruina» ibid. 
Cigmac «cubitus» pag. 114. 
Cigrigzi «tornator» pag. 103. 
Ciglamis «ora consuta» pag. 147. 
Cigharmen «exeo» pag. 24, zigchil 
imp. ibid., ciktiler perf. 3. personae 
- 11. pi. pag. 162, —zigargil«extrahe» 
pag. 24, cf. ciharir. 
Cicek Hos» pag. 209. 
Ciceklèmis i. e. ciceklenmis «flo-
ruit» pag. 192, cf. zizac. 
C i n «verus» pag. 211. 
Cinay «uxor» pag. 114. 
Cinármen «SUO cum filo serico» pag. 
223. 
Cisarmen «scribo» pag. 54, cisgil 
imp. pag. 55. 
Cismac «scriptura» ibid. 
Cipcic «avis» pag. 129, cipziclar 
pi. 61. 
Cibin «musca» pag. 129, — SUIU ci-
b i n «culex» ibid. 
Cibuch «baculus», «fustis» pag. 171, 
cibug «virga» pag. 191. 
Cimgipturgan «probatum est», pag. 
]88, cf. osm. cintiirmak «exami-
nare», alt. cene, «probare». 
Cimdirmé (cimdirmen) «vellico» 
pag. 220. 
C u a y «vultus» pag. 113. 
Ci rac «candela» pag. 90,124, ciraclic 
28.; 
• candelabrum» pag. 123, pers. 
- tVf • 
Circhin «turpis» pag. lib. 
C i r p i «ramalia» pag. 225. 
Cirmarmen «intorqueo» pag. 132, — 
cirmamaga «intorquere» ibid. 
C i r l a c «frictio» pag. 230. 
C i l « perdi X» pag. 130. 
Courma s. coura «rotunde» pag. 70. 
c o p COUra «circum» pag. 65. 
Cokunggis «inclinate» pag, 142, CO 
CVV'p «inclinans» pag. 160. 
Cokrak «scaturigo» pag. 213, coch-
rach pag. 134, cohrah pag. 207. 
C'oganak «cubitus» pag. 139. 
Cohmarl i «ad similitudineni clavac» 
pag. 143. 
Conrumen «volvo» pag. 62, conrgil 
ibid. 
Conrmac «actio volvendi» ibid. 
Cozgll «distende» pag. 231. 
Comic «capsa» pag. 124. 
C omlac «olla» pag. 91, — «vas coqui-
narium» pag. 124. 
Cov? pag. 137, — covlamnang? ibid. 
Cowgucler «tumultus» pag. 171. et 
non «mallei», uti 1. c. opinatus sutn. 
Cordigidem fortasse discrete cordig 
idem legendum «inclinatus ad malum 
eram» pag. 221. 
Corhaa «vas» pag. 142. 
C o p ? mend, pro c ö p «multum» scrip-
tum pag. 159. 
Coplegaybis «colligemus» pag. 169. 
Cualdus, vid. cialduz pag. 102. 
Cuermé (cuermen) «jaceo»pag. 227. 
Cuuliydir fortasse «jugo similis est' 
pag. 224. 
Cucldi «sursum versus est» pag. 232. 
cf. hung, csukkanni. 
Cuculurmen «dispolio, pag. 22. 
Cuci «serio» pag. 138. 
Cuckordim «sternutavi» pag. 136. 
Cugur «fossa» pag. 88.
 ; 
Cunchin «ergo» pag. 65, cf. pers. 
C u x «sericum e folliculis factum, e qui-
bus eruperint bombyeum papilionos» 
pag. 106, fortasse ex ar. ^ji corruptum. 
Cliprak «urceus» pag. 142, cf. hung, 
csupor. 
Cuvre «latus vestis posticum» p. 23!. _ 
Cura «falco albus» pag. 129. pers. 
Curusipdir «strepitavit» pag. 225. 
Curumac «marcor» pag. 86. 
Culgail «solea socci» pag. 121. 
Culganmiz «involutum» pag. 159. 
Cìipràk «fragmentum panni» ibid. 
Gail «anima» pag. 160, pers. 
Gehan «mundus» pag. 158, pers. 
et e quo decurlatum 
est, — ol gehan «vita aeterna post 
mortem» pag. 166, opp. bu dwnia 
«vita terrestris», proprie «hic mundus», 
cf. ar. oppos. -lì) . 
(iilisler «nationcs» pag. 209. ar. 
Gllhut «Judaeus», GuhlUlat'«Judaei» 
pag. ibi , — Guhut ieri «terra Ju-
9.. 
daeorum» pag. 161, ar. «iy-gJ, pers. 
0 . 4 5 . , sec. Farhangi Shuűrí 
9 
V vid. apud Vi*id.ERS. 
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I ayjak «fulcimentum» pag. 191. 
TaUC «gallina, pag. 130, taoll pag. 
I a u s «pavn» pag . 130, ar. 
gr. Toeóc. 
Taust i «perfecit» pag. 139. • 
I a u l «tempestus» ibid., ar. 
I a c «impar» pag. 83. 
1 acta «tabula» pag. 90. «tabulatum» 
pag. 120, pers. XaìAj . 
T a g «mons» pag. 88. 
Tagé fortasse tagel idein pag. 38, 
tagellar «montis jugum» ibid. 
Tage «et» pag. 65. 
i a g z «corona» pag. 103, t a g pag. 
171, tigenek tage «corona spini* 
conserta», pers. (f. ciac. 
Taglar i. e. tanglar «prodigia» pag. 
139, cf. tangis. 
I ayag «clava» pag. 144. 
Tana imén «nego debitum» pag. 30, 
tangil ibid. 
Taniklat i rmé (taniklatirmen) 
«testifieor» pag. 139. 
Tallirmeli «cognosco» pag. 13, — ta-
nigil imp. ibid., — tanimis peri', 
indetin. pag. 219. 
Tanimac «notio» pag. 1 3 . 
Tanur chisi «homo doctus» pag. 113. 
Tanlarmen «cerno» pag. 17, tanla 
imp. ibid., — tanlasurmen «exa-
mine» pag. 24, tanlas imp. ibid. 
Tanucluc berumen «perhibeo testi-
monium» pag. 40, tanucluc bergil 
imp. pag. 60. 
TanilC «testis» ibid. 
Tank erta «mane» pag. 76, tangda 
s. tanda «eras» pag. 65, 80, 
tanda deul «perendie» ibid., 
\tang saraunda «diluculo» ibid., — 
tang sara «dilueulum», «aurora» 
pag. 181. 
1 a n g « fasciculus» pag. 102. 
1 anglS «miraculum» pag. 216. 
l angisijl jatir «ardore febrili aggra-
vatur» pag. 229. 
l anciarmeli «miror» pag. 36, tang-
1 arlar «admirantur» pag. 190, tailg-
lapt1 «elegit» pag. 193,— tanglan-
cik «admirabilis» pag. 219, tang-
klnCÌh idem pag. 208. 
l ansic «rarus» pag. 221. 
1 a x «calvus» pag. 116. 
1 axac «testieulus» pag. 112,— tasac-
s i x «castratus» pag. 117. 
1 a s «pelvis tonsoria» pag. 100. 
1 a s «lapis» pag. 89, t a z pag. i9o, — 
tastar «pondera laneis» pag. 90, — 
tas bolmaga «interire» pag. 189. 
T a z l a p «lapidans» pag. 160. 
1 a s «socius» pag 144. 
1 astar «mantile» pag. 123, pers. ^Lówò. 
T a t a r «Turca», «turcicus», ta tar til 
«sermo sineerus» pag. 229. 
Ta ta rmen «gusto» pag. 29, tatchil 
imp. ibid. 
Ta t ig «sapor» pag. 89, — tarigli 
«sapidus» pag. 84, — tatov «gustus» 
PaK- '.hi-
T a t m a c «gustus» pag. 29. 
Ta t l a r «gustat» pag. 173. 
Tat l i «dulcis» pag. 83, — tatli chele 
«dulcitcr» pag. 65. 
Tas t in S . tascari «extra» pag. 24. 
Tassidi «rapuit» pag. 227. 
T a p t a p pag . 143. Haee geminatiti 
onomat. sonum stillantis guttae imi-
tatur. 
d a p fortasse. «patientia» pag. 146, pers. 
l apgaysis «invenietis» pag. 139, •— 
támis i. e. tapinis «invenit" pag. 
I4Ó. 
Faptarmen «premo» pag. 137.
 s  
Fabac «discus» pag. i2j , ar. 
Faban «solca» pag. 99. 
Fabull «adoratio» pag. 217. 
Fabunirsen «adoras» pag. 185. 
Fabusirmc (tabusirmcn) «disputo» 
pag. 22b, talmschirmen pag. 23. 
T a m «tectum» pag. 120. 
Fama «gutta» pag. 148. 
Famac «guttur» pag. n i . 
l a m a d i l ' g a n «gutta-, cffundens» pag. 
'4.4-
I amali «pcrfectum» pag. 137. viti, t á -
rnám. 
Failiasa «deleetamentum» pag. 104, 
ar. pers. I «V propri»- noni. act. VI. 
verbi arabici -gi-o «deambulatili ani-
o 
mum reereandi causa» vid. apud Vi 1 -
I.KRS.
 r< 
i a m a m «coniplementum»p. 13, ar. 
Famam etarmen «compie»!» ìi»ì«J.. 
tamarri ektil imp. ibid. 
Tamar «vena» pag. 112. — tamar 
sonar «seetio venae» pag. 139. 
Tamar «stiii.it» pag. 143. »-f. tama. 
Tamyzik «guttans» ibid. 
Tamu «infima» pag. 2ob, tannic 
pag. 78, 1O7. tannili pag. 228, 
tamuclldage «infernalis. pag. H II. 
Famha «vas» pag. 225. 
Famzi «tubus» pag. 121. 
1 av «mons» pag. 144. 189. lllcilgl 
t a V «mons altus» pag. 189. — t a v -
larnillg tavi «mons altissimus» pag. 
2U3.
 r, V __ , 
I af «tvmpanum» p. 103. cf. ar. JuJe, 
Taf tar «liber rationum». «registrimi-
pag. 90. —- «manuale» pag. pi, pers. 
ar. 
Tafsanyt «differentia» pag. 184, ar. 
Faff etarmen «quietum reddo», «cer-
tuni faeio» pag. 47, taff CtC'llll 
imp. ibid. 
Faff etmac ibid. , 
Faffaruè «reereatio» pag. 233, ar. 
1 ai" «angustus» pag. 139. 
Farag «porticula»pag. 120, pers. XSXJ^O. 
Faraga «fossa» pag. 13b, pers. i - p . 
Taraxu «libra» pag. >»0. tarazy pag. 
209, pers. 
Farai'CC «servator» pag., I()0, in edit, 
end. loc. eit. aliam emisi opinionem. 
1 a r i «milium» pag. 131. 
Faiima «erispus. pag. 83. 
Fargatgil «dissolve» pag. 187. 
'Fartarmcn «trailo» pag. 58, tartcliil 
imp. ibid., — tartinurmen «iniìgo. 
pag. 32, tartillg.il imp. ibid. 
Tai'lov «arv 11 m» pag. 180. 
Falasmail «praedo» p ig. I 14. 
1 alascliman «concinnatili-» pag. 141, 
<-f. talisvliirnien. 
I alai «aiu tionator», «eensitor» p.ig. tot, 
ar. 
T a l i s c l i i i m e n «litigo» pag. 132. 
F à m à «av.-irita» pag. 183, - t à m i i -
kei" «avarns» ibid., ar. pels. - \ 
1 care «apposite» pag. 138. 
I citi «s. iiirns» pag. 97. c a r a t e i n 
(cara tein) «seiurus niger» iliid. 
Feizmaga «submitter»-genua» pag. tot. 
I eksi «aequalis» pag. t»)S. 
1 e c t e e «saepe» pag. 71. 
Fee turumen «tacco» pag. no, tee 
turgil imp. ibid. 
1 echsil" «mutuare» pag. 35. 
I egaiia «labrum», «eymbiuin» pag. 124, 
« pelvis» pag. <>7. 
1 e g e «ille» pag. 144. 
Fegirma «rotundus. pag. 83. 
1 egli «valde» pag. 190. 
Fegdj «(mihi) obtigit» pag. 31. 
Fegma «omnis» p. 76, cf. uig. tökéin, 
1. c. erroneam proposui eomparatio-
nem. 
Jfegmac «valor» pag. 63. 
Teyarmen «tango» pag. 58, — «vaieo» 
pag. 63, teygil «tangc» pag. 58, — 
teyar mond. pro tey «vale» pag. 63. 
teyding «pervenisti» pag. 196, teyp-
t u r «pervenit» pag. 185, — teyski l 
« affér» pag. 185. 
I eysli «obstrictus» pag. 189. 
1 eyra «districtus» pag. 89. 
I etic mend, pro tátik scriptum «sa-
piens», vid. tctic Salomo pag. 105. 
1 CO «corpus» pag. 215 et passim, — 
tcnalip «corpus sumens» pag. 211. 
Tengis «mare» pag. 88, tengisda 
yururmen «naviculor» pag.38, ten-
gisda yurugil imp. ibid., ten-
gisda yurugan part. ibid. 
Tengizich «flatus a partibus maris 
proveniens», «austcr» pag. 181. 
Tengdes «coacqualis» pag. 206. 
Tengri «deus» pag. 77, -- tengri kor-
gUSmeSl «dii meliora!» pag. 139, — 
tengri soumacligu «charitas»pag. 
78, — t e n g r i l i k «divinus» pag. 198. 
Tcngru mend, scriptum pro tikru, 
tlgru «usque» pag. 144. 
T e x «velox» pag. 87. 
Texmac i. q. tesich pag. 122. 
Tesei" «conchilia intexit» pag. 145. 
Tesich « foramen» pag. 28. 
Tesinf etti «dictavit»p. 184, ar. wftAÀAij 
Tezgedi (i. e. tezgendi) «quasi 'ver-
tigine eorreptus a recto aberravit» pag. 
224. 
1 epsi «quadra» pag. 125. 
Tepra turmen «moveo» pag. 37, tep-
ratchil imp. ibid. 
Tepra tmac «motus» ibid. 
1 e h a «ligamen erinium» pag. no. 
Temè «acus». 
Temi r «ferrum» pag. 28, — temirzi 
«faber ferrarius» pag. 96. 
J er «sudor» pag. 113, — terlep «su-
dans» pag. 134 
T e r a c «arbor» pag. 89, — «pianta» 
pag. 45, terac tichmac «plantatio» 
ibid., cf. pers. 
Tereng «profundus» pag. 139. 
I e r i «corium»,— teri ton «vestispel-
ìicea» pag. 98, — eriklagan teri 
«corium effietum» pag. 132. 
1 ei'C «cito» pag. 72, — «velox» pag. 
87, — t e r c h a y «subito», «festinato« 
pag. 09, — t e r c l a p «breviter» pag. 
64, — «cito» pag. 72, cf. t e x . 
I ergeim «scrutabor» pag. 223, ter-
g e ] m scriptum pag. 226. 
I egirman «mola», «molendinum» pag. 
37, — tegirmanzi «molitor» ibid. 
Tergirman tar tar im «molo» ibid., 
tegirman tart imp. ibid. 
1 CPS «iracundus» pag. 225. 
I ermac «unguis» pag. 112. 
1 erma «tabernaculum» pag. 189. 
I e r i «caseussiccus» pag. 107, pers. Oj-J. 
l e l i «stultus» pag. 116. 
I elbuga «funis ductorius» pag. 229. 
Telmac «interpres» pag. 105. 
Tiarmen «destino» pag. 21, tyimac 
imp. ibid. 
I lyrmak «hue illue curvesccrc» pag. 
144. 
Tikmaga «immerito» pag. 171. 
(Ti)ciyalman «comprimere non pos-
sum» pag. 113. 
Ticma «fixus» pag. 85, — ticnah 
«pignus» ìbid. 
I icharmen «consuo», «suo» pag. 17, 
tichil imp. ibid., — tarac t irar-
meli «pianto» pag. 45, terac tich 
imp. ibid. 
Tichmac «actio sucndi» pag. 17. — 
«plantation pag. 45, tlCITiaC pag. 119. 
Tigenek «spina» pag. 135. 
Tigilurmen «cesso» pag. 13," tigil 
imp. ibid. 
Tiharmen «obturo» pag. 137, tika-
( l i m porf. ibid., has glossas 1. c. in 
connexu cum praecedentibus male in-
terpretatus sum. 
Titrarmen «tremo» pag. 59, titra 
imp. ibid. 
Titramac «tremitus» ibid., — tite-
remec «tremor» pag. 170, — yer 
titramachi «terraemotus» pag. 59, 
vid. sub v. yer. 
1 ill «anima» pag. 21. — a r i t i l l «Spiri-
tus Sanctus» pag. 212, — t i l l l l l l i -
< lam c h e r a r m e n mend, p r o t i n i m -
d a n e l i . «despero» pag. 21, tiniTT1 -
d a n c h e z m a c «desperatio» ibid. 
Tinarme (tinarmen) «quiesco» pag. 
22b, tindl «respiravit» pag. 194. 
1 inger «vervacatum» pag. 229. 
1 illtir asá «quum sortitus est» pag. 
I illgsir «sorbillat» pag. 228. 
Tinglarmen «quiesco» pag. 47, tingla 
imp. ibid., cf. t inarmen. 
Tinglamac «tranquillitas» ibid. 
I UIC «quietus» pag. 201, — «moles» 
proprie «tranquillitas» , jel" tint"I 
• moles terrae» pag. 200. 
1 ixga «fascia cruralis» pag. 121. 
1 ixgi «genu» pag. 113. 
Tixgin «habena» pag. 122. 
I i s «deus» pag. 110. 
Tissisluhlarmen «frendo» pag. 132. 
Tislarmen «mordeo» pag. 3b, ti sia 
imp. ibid. pag. 37. 
Tislamac «morsus» ibid. 
Tizinggis «submittite genua!» pag. 
142, cf. teizmaga. 
F i m b o l d i «tranquillitas» pag. 59, vid. 
tin, tine. 
Tilliar «medela» pag. 187. 
Tirak «juncus» pag. 13b. 
1 trek «columna» pag. 204, vid. terac. 
Tiri «vivus» pag. 88, — tirilik «vita» 
pag. 160. 
Tirilurmen «vivo» pag. 63, — tiril-
durmen « resurgo a mortuis» pag. 
50, tirilgil imp. ibid., tiirgil mala 
scriplio pro forma impetrativi praecc-
denti pag b3. 
Tirilmac «vita» ibid. 
Tirki «vircns» vid. tirki cóbü (?co-
bllk, cibuk) «ramus vircns» pag. 
224. 
Tirgizgici « vivificator» pag. 212, 
tirgizmek «vivificano» pag. 1914. 
Tirpildeydir «strcpit anscrum mem » 
pag. 231. 
Til «lingua» pag. n o , - tdsix «11111-
tus« pag. 117. 
Tilaman «nolo» pag. 38, tillemagil 
imp. ibid., — tilarmen «volo» pag. 
bo, tilagil ibid. 
Tilamac «voluntas» pag. bi. 
f i lek idem pag. 183. 
1 ilegánőá «secundum plaeitum» ibid. 
1 lley «volens» pag. 194. 
Tili i. e. tilill «buccella» pag. 182. 
1 ìltagan «tìctum» pag. 227. 
Toodac «labium» pag. no. vid. totak. 
T o u «vexillum» pag. 118. 
Toua «camelus» pag. 128, cf. tOYC. 
ToUgUC «pilum» pag. 94. 
Inumal i «nebula» pag. 82. 
Toulu «plenus» pag. fig, — toulu 
chele «piene» ibid., vid. toll!. . 
Toulga «cassidis species, quae supe-
rioretn capitis partem operit» pag. 118. 
Tokti «fudit» pag. 199, cf. toguldi. 
Tokmak «instrumentum ligneum, quo 
lintea purgantur» pag. 145. 
1 okmacik «quod satiari nequit» pag. 
14-, cf. toyda. 
1 o k l u k «nbundantia» pag. 225. 
L nenia «ingeniosus» pag. i t ; . 
T o c I l i a c gallico « maillot» pag. 100. 
Tocllde «natii* est» pag. 159, of. to-
garmen. 
1 og i. q. tokllZ «növöm» pag . 201. 
Ioga «fibula», — «anollus capistri » pag. 
122,— toga tili «lingula fibulae» 
ibid. 
1 Ogay «consanguincus» pag. 114. 
Togarmen s. tuarmen «nascor» 
pag. 40. toggil imp. ibid., tougaill 
«natus» ibid., toglll'di «procrea-
vit» pag. 207, togurniiz «procrea -
tus.. pag. 161, of. tochde, tohma. 
Togmac «natura» pag. 40. 
Togurme (togurmen) «sorboo» pag. 
227. 
l ogllldi «fususost» pag. I<40, of. tokti. 
Togru «rectus» pag. 83. 
Tohtarme (tolitarmen) «memoria 
toneo» pag. 228, /• ionissimi in voc. 
«memoria» siglo ' notatimi est, pro 
quo in od. nostra por orroroin typo-
graphi — oxstat. 
IdllIlia «verna » pag. 148, <-f. togai -
men. 
1 o v «convivium» pag. 17. i f. tOV, 
t o y g a l i n d a «accorso in convivium» 
ibid. 
T o y d a «saturando» pag. 205. — t o ) -
( l i r g i l «satura» pag. 206. of. t o k -
m a c i k . 
Totak «labium» pag. n»8, < f. toodac. 
L o t l l «avis indica», vulgo « papagalliis» 
t 
pag. 130, pers. SJ»j'. 
f o t h a r «damnum» pag. 234. 
1 o n «vestimontum» pag. 32. 
l ongarine (tongarmeii) «gola-io» 
pag. 231. 
T o n g U S « porous» pa 12. 127. — c l i c v c 
tOllgUS «aper» pag. 128,—tisi tll-
gUX (mend, pro toilgus) «sus»ibi<l. 
Tonta rn ia «cingula» pag. 138. 
L onci «pellio» pag. 97. 
I ondi «mutatus est» pag. 103. 
Toxarmen «duro» pag. 20. toxgil 
imp. ibid., cf. t Ö Z U m l l l k . 
J OS «pulvis» pag. 89. 
1 OS «pectus» pag. i n . 
Tosiac «stratum» pag . 99, — tosiac 
«Icctus» pag. 119, roctius tosai' 
scriptum pag. 123. — tosacilillg 
a i a i T l «Pos lodi» ibid. 
j <s 1 
Tozulu Ì. e. tozumlll chisi «vir pa 
citìcus» pap. l ib. 
1 Oil «globus» pag. 222. 
I opra «hippopora» pag . 122. 
T o p r a k «torra» pag . 208. toprac 
pag. 89. 
1 olia «poonitontia» p. 234, ar. pois. Kiyi. 
I ohalac «locus septus», «liortus» pag. 
232. 
1 ombur «gcnus quoddam tynipanì» 
pag. 223. ar. Jt+le, cf. gallicum tam-
bour. 
I o v «convivium» pag. 214, cf. tO) ' . 
Tovc «eamclus» pag. 1 14, of. toiia. 
fov ram «nucleus» pag. 117, — «bo-
lus» pag. 182. 
Tora oscarmen «solco, pag 61, tora 
OC Sat (?OCSati) «solot» pag. (>2. 
fo rag i «turris» pag. 136. 
Torà «lox», toraga jogerdir 
«obodions est legi» pag. 1H2. cf. 
töurá, torà. 
forchili «quadratus». os. KÌzjS 
fo l l i a : al torli;! «purpureas» pag. 
146. 
i orlendi «variavit (acu tapotia)» pag 
18;. 
f o l a m a c «sanotificatio» pag. 78. 
«solutio prolii» pag , ioli, 
f o l l i «plontis» pag. 172, t o l t i l i . 
2 11 
Tolmac «interpres» pag. 158, rectius 
tolmaé pag. 167. 
Töura «lex» pag . 77, vid. torà, torà. 
Tösdi «passus est» pag. 159, — tostdi 
«cruciavit», h. 1. in pl. vertendum pag . 
160,— tösina par t . formae reflexivae 
verbi tözmak pag . 164, cf. toxar-
men. 
Tözumluk «patientia» pag. 182. 
Tözmalük «martyrium» pag. 164. 
Tözlik «substantia» pag. 194, — tÖZ-
d e s «ejusdem substantiae» pag . 211. 
Tőben «retro» pag . 134. 
Töbengisi : eng töbengisi «infi-
mus» pag. 137, vid. tubinda. 
Torà «lex», pag. 217, cf. töurá, torà. 
Törátáci «generator» pag. 216. 
Töráding «generavisti» pag. 202, — 
törádi «ortus est» pag. 215. 
Törulermen «judìco» pag. 33. 
Töláding «solvisti (debitum)» pag. 214. 
r ö l e c «gratis» p a g . 132. 
Tuiana ? «joco» pag . 138. 
Tu°n «sterilis» p a g . 224. 
T u u j s. tu «pistum» pag. 131. 
Tuus «ortus», kun tuusi «ortus solis» 
pag. 215, cf. tugan, togarmen, 
tuarmen. 
Tuusti «certavit» pag. 139. 
Tuuma «nodus» pag . 119. 
Tuurguci s. tuurdaci «genitrix» 
pag. 183, cf. togarmen etc. 
Tuurdim «generavi» pag. 185, tuurgá 
(tuurgan) «genitrix» pag. 196. 
Tucgaga i. e. tucganga «adscitum» 
pag. 146. 
Tuclu «pilosus» pag . 84, — tucsus 
«rasus» ibid. 
I uchal «complementum» pag. 114, vid. 
tugel. 
Tugan « proles» pag . 188, — « genera-
tus» pag. 217. 
1 Ugan «apotheca» pag. 89, ar . pers. 
quod Persae VULLERS do-
cente legunt. 
Tugémes i. e. tugenmes «infinitus» 
s. «perfectus» pag. 160, — «inexhau-
stum» pag. 164. 
Tugel «perfectus» pagi 193, cf. Tu-
chal. 
f u y a n a «palam» pag. 69. 
Tuguromen «volvo» p a g . 138. 
Tuta rmen «teneo» pag . 14, tut imp. 
ibid., — tutuprurmen mend, pro 
tutupturmen «rego» pag . 52, tu-
tupturgil imp. ibid. 
1 lltken «abyssus» pag. 180. 
Tutchum «captus» pag . 14 
Tutgu i. e. tutguil « capti vus» pag. 
199. 
Tutsac «pignus» pag. 85. 
T u t m a c «tactus» pag. 81. 
I U t i a «species floris albi, quae siccata 
ut collyrium adhibetur», vulgo «tutia», 
sic in cod. et apud Du CANGIUM, pers. 
Lxjyj'. 
Tutum «fumus» pag. 28, tutun pag-
124, os. t jyJyS. 
Tut t ruka ? mend, pro tutgal scrip-
turn «gluten» pag. 206. 
Tudim «novi» pag. 146, tuma ibid. 
1 u n «nox» pag. 79. 
Tunacun «heri», tunachun s. tu-
nekun idem pag. 80. 
I UX «emendatio» pag. 2b. 
1 UX «aequalis» pag. 83, — «planus» 
pag. 84, cf. tUZ. 
1 US «sai» pag. 47. 
Tus larmen (tuslarmen) «sallo» 
ibid., tus lagil (tuslagil) imp. ibid. 
J US «meridies», in cod. «tertia (sc. 
hora)» pag. 80. 
1 US «somnium» pag. 44. 
Tus curarmen «somnio» ibid., tus 
corgil imp. ibid. 
290 
Tusac «laqueus» pag. 141. 
Tusaturmen «emendo» pag. 26, tuxat 
imp. ibid. 
I lisi «femina» pag. 109. 
Tuschte «cecidit» pag. 1.34, — tő-
ben tuschte «retro cecidit» ibid., 
vid. tőben. 
Tusmen «hostis» pag. 181, cf. duz-
manlar. 
T u z «pulvis» pag. 142. 
T u z «rectus» pag. 174, cf. t u x . 
I UZ «desertum» pag. 137. 
Tuzarmen «cado» pag. 12, tus imp. 
ibid., tuscherler «cadunt» pag. 141, 
cf. tuschte. 
T u p «truncus» pag. 209. 
I u p i «procella» pag. 144. 
Tupcurumen «sputo» pag. 55, tup-
curgil imp. ibid. 
Tupcurmac «sputum» ibid. 
1 u b «fundus» pag. 89, — «radix» pag. 
103, — «fundamentum» pag. 119, — 
tubinda «inferius» pag. 67, — «sup-
tus» pag. 70, cf. töbengisi. 
1 u m a «mucus narium» pag. 138. 
I umak «obtusus» pag. 137. 
I umalede «obstruxit» pag. 164. 
Tlime i. e. tumen «decern minia» 
pag. 146, qua significatione haec eadem 
vox non solum in lingua Kharizmiae 
et mongolica, sed etiam in arabica 
lingua usurpatur, vid. apud VUM.F.RS. 
Cf. etiam hung, töméntelen, tö-
mény ezer«myrias», «chilias», «multa 
millia». 
Tumismis «iniquus» pag. 117. 
Tuvar «gignit» pag. 201, tuvdi «natus 
est» pag. 216, tuomis «natus est» 
pag. 192, — tuvrup sé (sen) «gc-
nuisti» pag. 189, cf. togarmen, tu-
armen. 
1 uvrami «crispo capillo similis» pag. 
223. 
I lira «princeps» pag. 146. 
Turarmen «surgo» pag. 57, — turu-
m e n «sto» pag. 57, t u r imp. ibid.,— 
tururmen «sum» pag. 35, turgil 
imp. ibid. — utru turdi «assurexit» 
pag. 200. 
Turgak artdi «vehementia magis ma-
gisque aucta est (tempestas)» pag. 139. 
Turrnak «statio» pag. 195. 
Tu(r)ke «passer» pag. 144. 
Turna «grus» pag. 129. 
Turbut «convolvulus turpethum» pag. 
» 
96, pers. cXjyj'. 
Turlij «forma» pag. 28, — turla ? 
«ad similitudinem» pag. 142. 
Turlu turlu «variatus» pag. 197. 
T ù l hatü (hatun) «vidua» pag. 224. 
Tuler ? mend, pro isituler scriptum 
«auditur» pag. 231. 
1 uluc «porticula» pag. 120. 
Tulkusigi mend, pro tulkumsik 
«instar undae» pag. 144. 
L ulkma «lignum non fissum» pag. 231. 
Tulchu «vulpes» pag. 97. 
Tvévp «cadendo» pag. 215, cf.tuscllte. 
Trapes «mensa» pag. 233, gr. rpànst». 
D . 
Da «et» pag. 23. DaW «quaestio» pag. 47, pers. jft> «po-
Dagen «adhuc» pag. 64. stulatio». 
Daé «corona», salik daè «corona re- Daru «medicamentum» pag. 94, pers.' 
galis» pag. 190, pers. - N i , cf. tagz, j y l i > . 
tag. Daröinj «cinnamomunuital. «cannella» 
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pag. 91, — gul darcinj «flos c.» 
ibid., pers. y + r ? y . 
Dein «usque» pag. 215. 
Degri pag. 161, deyi'i pag. 146 idem. 
D e z «socius» pag. 217. 
Dep «dicens» pag. 144, — dirler «di-
cunt» pag. 160. 
Devi «non est» pag. 194, cf. dolmé. 
Derxi « sartor» pag. 98, pers. 
Dela «mustela foina» pag. 98, 1. c. mi-
nus recte «ni. erminea» scripsimus, 
pers. xk>. 
Diuar «paries» pag. 119, — diua 
(mend, pro divar) ostasi «caemen-
tarius» pag. 102, pers. 
Dider «vultus» pag. 207, pers. ^Ijo-J. 
D i r «est» pag. 142. 
Dost «amicus» pag. 181, pers. vzy-wjO. 
Dolmé pro dögülmen «non sum» 
pag. 165, cf. devi. 
Duat «atramentarium» pag. 90, ar. cujijO. 
Duzmanlar «hostes» pag. 170, cf. 
tusmen. 
Duvlat «imperium» pag. 217, ar. 
Duley «aeternus» pag. 234, cf. cag. 
D r i «prisana» pag. 131. ^
 f 
Drust «verus» pag. 185, pers. 
N. 
Naamatlu «amoenus» pag. 115, vid. ar. 
À+JÙ. 
S OF 
Naal «solea equi» pag. 121, ar. J j l i . 
Nainc «malum aurantium» pag. 126, 
pers. tÁbjb, unde forma ar. g j j b . 
Nakara tympani species pag. 104, ar. 
pers. 8jUü. 
N a c «genus piri valde dulce et succos-
sum» s. «herba moschata» pag. 106, 
pers. 
d b . 
Nacs «cffigies» pag. 2i, — nacslagan 
S o , S o , 
«pictor» pag. 102, ar. jiXftj, j i L s j . 
Nacs larmen (nacslarmen) «pingo» 
pag. 21, — nacs la (nacsla) imp. 
ibid. 
S o , 
Nagt «pecunia».pag. 91, ar. iXfc «pecu-
nia parata». 
NasiC «vestis serica auro texta» pag. 
G , 
I 0 7 , pers. cf. ar. y y S . 
N a m «nomen» pag. 214, pers. |»b. 
Nafas «flatus» pag. 112, naffas «an-
helitus» pag. 113, ar. 
Narangl «auriacus color» pag. 108. pers. 
JQ-
Nardan «malum granatum» pag. 125, 
pers. ^lOpb «grana mali punici». 
N à k «bonus» pag. 213, 214 et non 
«quare», uti 1. c. opinatus sum, pers. 
JCÒ. 
Názik «tenuis» pag. 213, pers. d^b . 
Nàmàgà «quare» ibid. 
N e «quid» pag. 70, — n e d a n «quo-
modo» pag. 169, — neuzun «quare» 
pag. 70, — nekim «qualiscunque» 
pag. 163, nekimese «quisque» pag. 
158, — necic «quomodo» pag. 70, — 
neza «quantum» pag. 70, — nezik-
k i m «sicut» pag. 171. 
19' 
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Nema «res» pag. 86, — heő nema-
tage «nihil» pag. 68. 
Nisan «signum» pag. 53, nizan pag. 
159, pers. ^ L i ò . 
Nisan l a rmen ' (nisanlarmen) 
«signo» pag. 53, nisan lagil (ni-
sanlagil) imp. ibid. 
N i l «indicum» s. «color indicus» pag. 
91, pers. (J-aj. 
Nouma «malum aurantium» pag. 126. 
Noeta «punctum temporis» pag. 79, — 
«capistrum» pag. 122. 
Noga(r) «socius» pag. 114. 
Noghut «cicer» pag. 131, 1. c.^ male 
noghuc impressum, pers. J y i B j .
 s > 
N u r «lumen» pag. 187, arab. sfs. 
X a c mend, scriptum pro s a è «crinis» 
pag. 110. 
Xaga «thorax» pag. ri8. 
Xangar «aerugo» pag. 69, pers. 
Xaxuclu mend, scriptum pro jaxuclll 
pag. 117-
Xernec «auri pigmentum», i. e. arse-
nicum flavum s. citrinum, quod picto-
res adhibent pag. 92, pers. 
Xian e tannen «noceo» pag. ^ó, xian 
etchil s. izan et imp. ibid., pers. 
Xingll «catena» pag. 124, pers. 
s. j + S S i f 
Xingft «sinapi»' pag. 95, pers. 
Xuxun mend, scriptum pro juxun 
«uva» pag. 126, — churu xuxum 
i. e. kuru juzum «uva malvatica» 
ibid. 
Xuvsaptur ? mend, scriptum pro kop-
saptur «ejicit» pag. 143. 
Saadat «canna, quae reeta nata fuit» 
s , ù , 
pag. 102, ar. s juco . 
S a a r «molestia» pag. 216, ar. fiMi. 
Saar «urbs» pag. 89, pers. 
Saarlap «dubitante!-» pag. 65. 
Sa'rlarme (saarlarmen) «raven» 
pag. 233. 
Sayri «residuum» pag. 134, ar. ^J.Lw. 
Saytan «satanas» pag. 197, ar. ^ j l i a y i , 
hebr. 
Saoc «frigus» pag. 27, Saogh pag. 88. 
Sauunur chisi «vir ictus» pag. 116, cf. 
souuar chisi. 
Sausar «mustela martes» pag. 98, in 
columna pers. idem. 
Sak «cave» pag. 144, cf. saclan. 
Saka «carduelis» pag. 130. 
Sakolinda mend, scriptum pro sag 
kolinda «ad dextramejus (scil. Dei)» 
pag. 160. 
Saclamac «custodia» pag. u . 
Saclarmen «custodio» ibid., sacla 
imp. ibid. — saclanurmen «caveo» 
pag. 12, saclan imp. ibid. 
Sachal «barba» pag. 113, — sachal 
yuzi «barbator» pag. 100. 
Sachex «mastiche» pag. 36, 92. 
Saga? mend, scriptum pro baga «pre-
tium» pag. 106, pers. Lft j .
 p 
Sagac «mcntum» pag. i n , cf. ar. ^j-ib, 
ex quo fortasse cum. sagac corrup-
tum est . 
Saganmac «admonitio» pag . o, sa-
genmac pag. 45. 
Sagazlasa «si cogi ta t» pag . 168, cf. 
saginc. 
Saget ? «pannus s. vest is detrita» pag . 
121.
 s , 
Sageth «arma» pag . 118, ar. X-Cci. 
Sagetlanurmen «a rma induo» pag . 
9, sagetlangil imp. ibid. 
Sagenz i. q. saginc pag. 14. 
Sageseydirme (sageseydirmen) 
«adnitor» p a g . 232. 
Sagit «cogitatio» p a g . 169 (? sagis), 
-— sagittin m e n d o s e scriptum pro 
sagitsun vel sagittari, quod uiti-
mum mihi probabi l ius v i d e t u r p a g . ibq. 
Saginir «cogitat» p a g . 168, cf. sagaz-
lasa. 
Saginc «cogitatio» p a g . 163. 
Sagindiremen-admoneo» pag. 9, sa-
gingil imp. ibid., — sagenurmen 
«cogito» pag . 14, sagengil imp. 
ibid. 
Sagis «cogitatio» p a g . 216. 
SagOt «arma» pag . 181, vid. sageth. 
Sagsix «infirmus», «aegrotus» pag . 86, 
sacsixlic «infirmitas» ibid., sagsis 
pag . i l 6 . 
S a g r i «pannus damascenus» pag . 106. 
cf. savri. 
Saglic «saius» pag . 86, saglic bila 
«sane» p a g . 70, cf. S a w . 
Sahav «balbus» pag . 230. 
Sahar «saeeharum» p a g . 91, p e r s . ^ X w , 
S > 
unde ar . 
Saht « vigil » pag . 234. 
Sahladi «asservavit» p a g . 144. 
S a y «vadum», «vadosus» p a g . 139. 
Saygàc ? «trabes tabulat i» pag . 228. 
Sat «bora» pag . 67, sagat idem pag . 
79, — busat (bu sat) ibid., ar . Xj iLo, 
unde pers. o c i L w . 
Satarmen «vendo» pag . 60, satchil 
imp. ibid. 
Satov etermen «mercor» p a g . 133. 
Satuc «venditio» p a g . 60, satugh 
scr ip tum pag. 105, — satllgzi «ven-
ditor» pag . 106. 
Satum alurmen -emo» pag . 23, sa-
tum algil imp. ibid. 
Satum almac «emtio» ibid. 
Satmac «venditio» p a g . 60. 
Satkadi «offendit» p a g . 230.
 s  
Sadaga «eleemosyna» pag . 77, ar . xi ' tV-o. 
Sadaf «ruta» pag . 120. 
Sadder «Aethiopes» p a g . 137. 
San «numerus» p a g . 39, — sansis 
«innumerabilis» p a g . 145. 
Sanar «tabula» pag . 90. 
Sanarmen «numero» p a g . 39. sana-
g l i imp. ibid. 
Sancip «lindens» p a g . 200. 
Sandireydir «delirat» pag . 231. 
Sanzarmen «pungo» pag . 44, sanz-
chil imp . ibid. 
Sanzmac «punctus» ibid. 
Sanzis «bellurn» p a g . 118. 
Sanbe s. sabat cun «dies sabbai i» 
pag . 80, pers . XaáCí, hebr. f l ^ ' i ' , - -
je sanbe «d i e s 'So l i s» ibid., — tu 
sanbe «d. Lunae» ibid., se sanbe 
«a. Mart is» ibid., — caar sanbe 
«d. Mercurii» ibid., — pansanbe 
«d. Jovis» ibid. Vid . nomina d ie rum 
hebdomad i s in vocabular io persico. 
S a x «sonus» pag . 54. 
Saxagan «draco» p a g . 128, — «ser-
pens» pag . 129. 
Sasir «foetet» pag . 68, — sasirmen 
«putreo» pag . 44, — sassimis «pu-
tridus» p a g . 87. 
Sastian «corium ex pelle caprina» p a g . 
99, pers . ^IaazSAa*. 
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Sas brodim «expressi» pag. 223. 
Saz «lutum» p a g . 216, — sasi «sordi-
dus» ibid. 
Sazac «stratum» pag. 122. 
Sazarseil «seminas» pag. 135, saz-
chil imp. pag. 54 
Sapti «abscessit» pag. 204. 
Saban «ager» pag. 90, — sabanci 
«arator» p a g . 180, — saban ieri 
«arvum» ibid., — saban temir 
«vomer» ibid. 
Saban surarmen «aro» p a g . 8, sa-
b a n s u r imp. ibid. 
Sabirluc et saburluch «martyrium» 
G o -
pag. 163, vid. ar. ycro. 
Sabor eter «cruciatur» pag. 103. 
5« -
Sabur «aloe» pag. 94, ar. y-yc. 
Samala «pix» pag. 95, voc. russieae 
originis. 
Samuc mend, pro camgur scriptum 
«rapa» pag . 127. 
Saw «sanus» pag . 166, cf. saglic. 
S a v «rete» p a g . 138. 
Savrak «cranium» pag. 230. 
Savri «peilis» pag. 147, cf. sagri. 
Safar «viaticus» pag. 61, ar. yÁw. 
Saftalu «malum persicum» pag . 125, 
Sarllit «superfluum» pag. 137, sShit 
(sarhit) «residuum» pag. 204, ar. 
SyjL*/. 
pers. 
S a r «vultur» pag . 129. 
Saray »palatium» pag. 89, pers. 
G s -
S a r a f «numularius» pag. 90, a r . o!Ltfi. 
Sari »flavus» pag . 108, sare pag. 146, 
cf. sarog. 
Sarincka «locus, in quo colligitur aqua», 
G c 
«cisterna» p a g . 137, ar. ^ - i y ^ a . 
Saroü i. )e. sarog . «bilosum sputum» 
pag. 225, cf. sari. 
Sarhitir «dimittit» pag. 230. 
Sart «mercator» pag . 148. 
Saro «durus» pag. 208. 
Sarpa i. e. sarpan «genus te laebom-
bycinae subtilissimum», «mappa» pag . 
] 23, pers. f h i y Á . 
Sarmisac «allium» pag. 127. 
Salan «stramen» pag . 123. 
Salam «salutatio» pag. 57, — salam 
G , -
berumen «saluto» ibid., ar. p iLw. 
Salamarlic bila mend, pro salam-
l i k b . scriptum «salubriter» pag. 70, 
vid. voc. praecedens. 
Salili «sertus» pag. 191, ? ar. lÍÍxX—. 
Salinirmé (salinirmen) «suspendo» 
pag- 235. 
Salkon «ventus» pag. 78, salkun 
pag . 181. 
Salkum «botrus» pag. 182. 
Salg «salvia» pag. 126, ar. j^j^Lw. 
Salghan «rapa» pag. 127, pers. j ^ j l L w . 
Saldi (saldim) «addidi» pag. 446. 
Salp «res rapta» pag. 145. 
Sàwmaclik «amor» pag. 169. 
I — 
Seyr «dictator» pag. 184, ? ar. ybS-""-
Seyrac «rarus» pag. 84. 
Sech «spissus» ibid. 
Secharmen «exprimo» pag. 56, se-
chil imp. ibid. 
Sechirumen «salto» pag. 57, sechir-
gil pag. 58. 
Sechirmac «saltus» ibid. 
Seger «bos» pag. 128. 
Segercic «Columbus» pag. 130. 
Segiz «octo» pag. 147, — sekizinci 
«octavus» pag. 160. 
Sete ? «margo» p a g . 148. 
Setelar «pergula» ibid. 
Sen «tu» pag . 72 et pass im, — saha 
«tibi» pag . 132, s a a idem pag. 188. 
s a ( s a ) idem pag . 157, — SIX «vos» 
pag- 73-
Seng ? «gleba» pag. 139, pers. eCéw. 
Sexarmen «sentio» p a g . 55, sexdin 
perf. t . p. n. s. ibid., sezdi perf.3. 
p. e jusdem numeri. 
Sesmac «sensus» p a g . 56. 
Sesarmen «dissolvo» p a g . 20, ses-
turn perf. ibid., seschil imp. ibid., 
sesmis «dissolutus» p a g . 88. 
Seskenirmen «terreor» pag. 132, — 
seskendirrimen «terreo» ibid.Q 
Sebeb «causa» pag. 209, arab. 
Semix «pinguis» pag . 87. 
Semirir «impinguatur» p a g . 144. 
Sereun «frigidus» p a g . 139. 
Seriat «consul» pag . 105, ar. 
«lex a Deo praescripta», hic «legis cu-
stos». 
Seriv «mitis», «domesticus» pag. 225, 
cf. bung , szelíd, sziligy. 
Se rgek «vìgil» pag . 234. 
Sergizìrmen «domo» p a g . 221. 
Serpildi «insilivit» p a g . 227. 
Siermen «amo» pag . 138, cf. sàw-
maclik. 
S i c «membrum virile» p a g . 112. 
Sicric «cursor» pag. 101. 
Siginir «refugit» pag . 187, sigine 
«refugium» pag . 187. 
S l g i t «luctus» pag. 202. 
Slhandi «manicas ad cubitum usque 
reduxit» pag . 225. 
Siharmen «poto» pag. 223, cf. sohar-
men. 
Sijermen «urinam reddo» pag. -,2, 
S l j g i l imp. ibid., — SZÍ «urina» ibid. 
Sice mend, pro sirée scriptum «velox» 
pag . 138. 
Sicchan «mus» pag . 129. 
Sidic «urina» pag . 113, cf. szi. 
S i n «statua sepulcralis» pag. 222. 
Sinamak «tentatio» pag. 171. 
Sinalir «tentatur» pag. 142. 
Sin Lie «fractus» pag . 83, cf. sindi. 
Sincladim «consideravi» pag . 141. 
Sindan «inferna» pag . 228, pers. 
«career», «tenebrae». 
Sindi «ruptus est» pag . 203, — sin-
dururmen «frango» pag . 27, sin-
dur imp. ibid., cf. sinuc. 
O » Q -
Sinduc «capsa» pag. 106, ar . , J j j J - U s 
G > V > 
s. ^J j . Jobf l «arca», «cista», vid. s u n -
duk. 
Sindurmac «infractio» pag . 27. 
Syngermen «digero cibum» pag . 138. 
Singir «nervus» pag. 112. 
Singirmen «emungo» pag . 136. 
Singding «imbibisti» pag . 195. 
Sixgirurmen «fìstuio» p a g . 56, six-
girgil imp. ibid. 
Sixgurma «fistula» ibid. 
Sisa «fiola» pag . 123, pers. 
«vitrum» et «vas vitreum», quod voc. 
etiam in dialecto osm. usurpatur. 
Sisarmen «infio» p a g . 33, — sismis 
«intlatus» pag . 84. 
Sisik chetchan «detumuit» ibid. 
Sismac «inflatio» pag . 33. 
Sizdi «defluxit» pag . 139, sizding 
«liquata es» pag . 195. 
Sipar «laevigat» pag . 221. 
Siburtchi «scoparius» pag . 103. 
Simirmé (simirmen) «glutio» vel 
fortasse «sorbeo» pag . 227.
 G 
S i r «mysterium» p a g . 201, ar. y «arca-
canum», «secretum». 
S y r «pecus» pag . 134. 
Sira «vinum» pag. 90, pers. S^x*i«suc-
cus rei expressus pec. dulcior et cras-
sior» in vocabulario ci. VULLERS, — 
2 0 ' ' 
sil'az mend, pro sil'Cgi «caupo» 
pag. 102. 
Sirarme (sirarmen) «petto» pag. 
te'• 
Sirek «planus» pag. 138. 
Sinchisch «genus mannae valde aesti-
matum» pag. 92, pers. yhA-
Sirih «martes» pag. 235. 
Sirih «desertum» pag. 143. 
Siris «bitumen» pag. 182. 
Sirke «acetum» pag. 1K0. 
Sirgalak «spatium lubricum» pag. 14(1. 
Sirt «dorsum» pag. 144, — «dorsum 
montis» pag . 170. 
Sirdac «frexetus» in cod. pag. 118. 
T u r e . o r . ^ l j ^ j u * V Á M B É R Y « c s p c c c 
d'habit , de robe» intcrprctatur. 
Sirma «amotum» pag. 143. 
Sirrime (sirrimen) «labi iacio» pag. 
224. 
Sirlarme (sirlarmen) «peregrinor» 
s o -
pag. 228, cf. ar. j U » «profectio», 
«iter». 
Silausun «felis lynx. pag. 98. 
Silar «laevigat» pag. 221. 
Syleysin mend, pro siltegejsin 
«movebis» pag. 143. 
Sill «purus» pag. 187. 
Silkiniidir «se agitat» pag. 230, — 
silkip «se movens» pag . 143. 
Silcarmen «excutio» pag. 56, silchil 
imp. ibid. 
Siltov «calumnia» pag. 233. 
Soynwp «gaudens» pag. 158, cf. 
söunc. 
Souat « O S » pag. 112. 
Souascurmen «bellum gero» pag. ib. 
Souuar chisi «amabilis» pag . 115, cf. 
sauunur chisi. 
Souunurmen «gaudeo» pag. 29, sou-
ungil imp. ibid. 
Souunmac «gaudium» pag . 29. 
Sonus «amicus» pag. b. cf. soyuslih. 
Souncac «calcaneus» pag. 113. 
Sounclll «benedictus», «gratiae ple-
nus» pag. 1/2, vid. SÖunC. 
Soup «amans» pag . 113, cf. söer. 
S o i l m a c «amor» pag. b. 
Soulun «phasianus» pag. 130. 
Sokarmen «blasphemo» pag. 10, SÖ-
chul imp. pag. ti, cf. söktiler. 
Sokuydirmen ? «fremo» pag. 133. 
SoCUS bila «injuriose» pag. b/. 
Soculapt' i. e. soculaptur «dissu-
tus» pag. 221. 
Socliur «strabo», «defioculus» pag. 116. 
Soliarmen i. q. siharmen pag. 223. 
Sohupupur mend, pro sohuptur 
scriptum « mordét » pag. 14b. 
Sohta «farcimen» pag. 134. 
Sohti «glutivit» pag. 235. 
Sohranirmen «murmuro» pag. 138. 
Sohlanirmen «concupisco» pag. 17. 
Soyuslih «amor» pag. 20b. cf. SOUUS. 
Soyui'gadi «dignatus est» pag. 215. 
Soyurgal «gratia» pag. 204. 
Songi «ultimus» pag. 200. 
Songur «falco» («pielfalcbus» in cod.) 
pag. 130. 
Songra «postea» pag. 6g. 
Sondururmen «extinguo lumen» pag. 
24, sondur imp. ibid-. 
Sonsarmen mend, pro sousarmen 
«sitio» pag. 55, — sousagan «sitiens» 
ibid., — sousamac «sitis» ibid,, cf. 
susading.
 t , 
Sonbul «spica nardi » pag. 93, pers. JyuLt. 
Soslamac «loquela» pag . 34, vid. SOS. 
Soslarmen «ioquor» ibid., soslagil 
imp. ibid. 
Sozini «saltus» pag. 58. 
Sozulurmen «spolio» pag. 22, sozul 
imp. ibid. 
Sol armeli «interrogo» pag. 32, sorgil 
imp. ibid. 
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Sorgan «cepe» pa g . 127. 
S o l «ille, illa, illud» pag . 208. 
Sol «laeva» pag . 87, — solagay «si-
nister», «laevus» pag . 226, — solulu 
idem pa g . 146. 
Soltan «rex», «princeps» pag . 104, — 
soltan catonj «regina» p a g . 105, ar . 
s . - » 
J J a J U 
Söer «amat» pa g . 160, söuarmen 
«amo» pag . 5, S O U g i l imp. ibid., 
S Ö á l i «amemus!» p a g . 214, cf. S O U p . 
Söunc «gaudium» p. 159, 207 et pass im. 
Söunclaimen «gaudeo» p a g . 9. 
Söundilar «gavisi sunt» pag . 162. 
Söundirgicim «paracletus meus» pag . 
184. 
Söktiler «ignominiaverunt» pag . 171, cf. 
sokarmen. 
Sòcmac «opprobratio» p a g . 11. 
S Ö S «vocabulum» pag . 141 et pass im. 
Sözlár «loquitur», — ters soziar (,) 
ong sozlemàs «iracunde loquitur, 
comiter non loquitur» p a g . 226. 
Sdvgaca i. e. SÖVgánca «secundum 
bene placitum» p a g . 183. 
SÖvding «amavisti» p a g . 214, cf. SOCI", 
söuarmen. 
S Ö v n á k i. q. S Ö v m á k «amor» ibid. 
Söwrgamach «gratia» p a g . 172. 
Su «aqua» pag . 78, — sizuk SU 
«aqua tepida» p a g . 140. 
Suéd' i . e . suendim «delecta tus sum», 
proprie «gavisus sum» p a g . 225, cf. 
söundilar. 
Suulu «palea» pa g . 131, vid. Suluc. 
Suulurme (suulurmen) «marceo» 
p a g . 225. 
Suk «desiderium» p a g . 142, — sukli 
«cupidus» pag . 201, — suklic «con-
cupiscentia» pag . 185, a r . 
Suh i. q. suk, — suh kizi «ava-
rus» p a g . 117. 
Suhlamagil «ne desideres» pag . 183. 
S u t «lac» pag . 131. 
Sudari «retro» p a g . 134. 
Sunadirme (sunadirmen) «expe-
rior» in hac locut ione : k u c S U n a -
dirmen «difficillimum mihi fui t», 
«aegrius (aliquam rem) perfido» p a g . 
227. 
Sunarmen «extendo» pag . 226. 
Sungirassinda «postea» pag, it>o, cf. 
songra. 
Sungulza «lancetta» p a g . 100. 
Süduk i. e. sunduk «arca» p a g . 181, 
G » ti » 
cf. sinduc, a r . ^ j t X - U a . 
Susager (su-sager) «bubaius» p a g . 
128. 
Susading «sitivisti» p a g . 196, cf. sou-
sarmen. 
Susarme (susarmen) «haurio ex 
fonte» pag . 227. 
Susarmen «colo» p a g . 17. 
Süsü i- e. SUSUZ «sitiens» pag. 194.
 j 
Sust «piger» pag . 116, pars. c u » » » . 
Suzug «intestina» p a g . 111. 
Sufra «mensa» p a g . 120, Suffeia 
G-o > 
p a g . 233, ar . i y u » .
 6 __ f 
Surat «imago» p a g . 220, ar. i / j -vs . 
Suru «quaestio» p a g . 137, — suruclar 
«interrogationes» p a g . 170. 
Suruc «exercitus» p a g . 137. 
Suruc «corium» p a g . 99. 
Suruna «buccina» p a g . 103, pers. b j j - w . 
Surtarmen «ungo» p a g . 63, surt-
chil imp. ibid. 
Suluc «palea» p a g . 140, cf. suulu. 
Schinia «tornus» p a g . 100, in co lumna 
G , - G ^ c ^ 
pers. schinga ? a r . üt.Lc«ő s. k j u d a . 
Steffan nom. pr. pag. 159. 
Smurut «smaragdus» pag . 109. pers . 
ò j j o y gr. [j.áp«YŐci;. 
Swnular «hastae» p a g . 170. 
2p8 
Zaynarmen «mastico» pag . 36, zia-
nagil imp. ibid. 
Zacmach «accusatio» ibid. 
Zagarmen «accuso» pag. 9, zackil 
imp. ibid. 
Z a n «cura» fortasse mend, pro g a m 
scriptum pag . 15, ar. jvè. 
Zamana mend, pro zaman scriptum 
«teinpus» paginis 206, 211. 
Zafran «crocus· pag. 93, ar . ^ Ι γ - β ^ Ι , 
unde forma pers. 
Zalis «strabo» pag. 116. 
PaulllS num. proprium unius Apostolo-
rum pag. 15;. 
P a p «sacerdos» pag. 158, cf. kaz. p u p , 
hung. p a p . 
Papaz idem pag. 164, — ulu papaz 
«summus pontifex» pag. 199, cf. bapas, 
gr. πά-πας. 
Pargal «circulus dimensorius» pag. 100, 
pers. unde ar. ^ L a ^ s . 
Palang «leopardus» pag. 98, pers.ià>.À«Lj. 
Peygamber «propheta» pag . 77, pers. 
y A4JÌ λ » pro ^azcIjLu. 
P e i «furnus» pag. 102. 
Petrus nom. proprium unius Apostolo-
rum pag. 157. 
Pesa «ars» pag . Í04, pers. iUiuo. 
B . 
Bakiding «fuisisti» pag. 202, cf. bal-
kisin. 
Zeytin agaö «olea» pag. 199, ar. 
β JO-
so-
Z i n fortasse ar. «ornamentum» pag. 
137-
Zizac »tios· pag . 28, vid. èicek. 
Ziray «imago» pag. 21. 
Zoura «circuitus» pag. 15. 
Zourayururmen «circumdo» ibid., 
zoura iurgil imp. ibid. 
Zoplarmen «colligo» pag. J8, zopla 
imp. ibid. 
Zugur «gratiarum actio· pag. 159, ar. 
p . 
Pesman «poenitentia» pag. 45, pers. 
j^UaXÌOJ. 
Pesman bolurmen «poenitet me» 
ibid., pesman bogil (mend, pro 
bolgil imp. ipid. 
Peroxa «gemma vulgo turcois appel-
lata (turchesius apud Du Cangiu.m)» 
— » 
pag. 109, pers. S^JJ-O. 
Piala «cyathus» pag. 123, gr. φιάλτ,. 
Pistac «pistacium» pag. 126, arab. 
g > « J g - « J - o J 
^ jumJ et ^«.mi ί , pers. X<éw 1. 
a 
Pil «elephas» pag . 128, ar. Juy» pers. 
cf. fil. 
Pphe t i. e. prophet «propheta» pag. 
216, gr. προφήτης. 
Ζ . 
Bakii «foetus» pag. 215. 
Bac «respice» pag. 144. — aar baca 
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«respectu ejus» pag. 182, — bachip 
«respiciens» pag. 160, — bahmis 
perf. indef. pag. 188, cf. bagar-
men.. 
Bacsi «scriba» pag. 91. 
B a c h a «aestimatio» pag. 26, pers. 
«pretium», «valor», cf. baha. 
Bacha ururmen «aestimo» ibid, — 
bacha ur «aestima» ibid. 
Bachan «lignum Rresillum» etiam «co-
lor ejus tincturam referens» pag. 92, ar. 
S i , 
Bachami «color rubicundus» s. «pseu-
dopurpureus» pag. 108. 
Bachil «invidus» pag. 117, cf. bagil. 
Bachéa «hortus» pag. 170, bacca 
pag. 89, pers. 
Baccazi «hortulanus» pag. 103. 
B a g «vinea» pag. 89, pers. 
Baga «rana» pag. 173, cf. cag. xiL, 
bung. béka. 
Bagat i. e. bagatur «probus», «inte-
ger» pag. 116, .r.rng. baghator cf. 
etiam hung, bátor. 
Bagarmen «respicio» pag. 52, bagh-
chil imp. ibid, cf. bac, bahmis. 
Bages «donum» pag. 19. 
Bageslarmen «dono» pag. 19, ba-
gesla imp. ibid. 
Bager «cuprum» pag. 96, bagir pag. 
145-
Bagil kisi «invidus» pag. 181, cf. ba-
chil. 
Baglagaybis «ligabimus» pag. 169. 
Baglagan «ligator» pag. 102. 
Baha «pretium» pag. 209, — bahasiz 
«inaestimabilis» pag. 213, — bahali 
«pretiosus»pag. 219, cf. bacha, pers. 
Baht «prosperitás» pag. 204, — bahtli 
«fortunatus» pag. 200, pers. oJéVj. 
Bay «dives» pag. 22, — baylic «divi-
tiae» ibid., cf. b e g , b e y . 
Batarmen «mergo» pag. 36. 
Batis «occasus» pag. 215. 
Batirrimen «celo» pag. 18, — batir-
maga inf. ibid., — batirmagil 
imp. formae negativae pag. 134. 
Badam «amydalum» pag. 126, pers. 
r b U 
Badbact «demcns» pag. 116, pers. 
J u «infaustus», «infelix», cf. 
quod ad notionem bung, boldog-
talan. 
Baxar «forum» pag. 103, — baxargan 
«mercator» ibid., pers. cf. hung. 
vásár. 
Baxet «grossus» pag. 87. 
Baxlic «pax» pag. 78, baxluc pag. 
161, cf. basilich. 
B a s «lana» pag. 209. 
B a s «caput» pag. 109 et passim. — 
«princípium» pag. 31, — bas urdi-
l a r «in asylum se receperunt» pag. 
162. 
Baxilic «pax» pag. 159, cf. baxlic. 
Basa «ergo» pag. 65, — bassa «sed» 
paginis 71, 168 et passim. 
Baskac rector» pag. 49. 
Bascha «praeter», «sine» pag. ;o. 
Bassarmen «premo» pag. 137, — ba-
Sip «premens» pag. 191. 
BasmaC «caclaneum» pag. 99. 
Baslarmen «incipio» pag. 31, bas-
lagil imp. ibid. 
Bapas «presbyter» pag. 77, cf papaz. 
Baptismà «baptisma» pag. 212. 
B a v «vinculum» pag. 204. 
Bavursak «intimus» pag. 199, bavr-
s a k «delectator» pag. 141, — «ami-
cus» pag. 229. 
Bavladi «disposuit» pag. 196, — bav-
vlagil «liga» pag. 231. 
Bar «est» pag. 144, barmen «sum» 
500 
pag. 53, bardun mend, pro bar-
dimi perf. ibid. 
Barachat «benedictus», proprie «bene-
dictio» pag. 84, «5j_>. 
Barumen «eo» pag. 61, bargil imp. 
ibid. 
Barce «omnes» pag. 157 et passim. 
Bardac «urceus» pag. 125 
Barza vid. barce pag. 76, — barz 
tourada «communiter» pag. 60. 
Barmac «digitus» pag. 112. 
Bai «mei» pag. 91, -— bai seker 
«saecarum melleum» pag. 199. 
B a l a u x «cera» pag. 92. 
Balaz i lC «pullaster» pag. 130. 
B a l a b a n «falco» pag. 129, cf. osm. 
quod vocabulum 1. c. male 
ex lingua persica depromtum diximus. 
Baley «aetcrnus» pag. 254. 
Balik «piscis» pag. 144, balue pag. 
46, — blllczi mend, pro baluczi 
scriptum «piscator» ibid., — baclu-
rarmen mend, pro baluclarmen 
«piscor» ibid., balucra pro balucla 
imp. ibid. 
Balkisin «fuigcat» pag. 208, cf. baki-
ding. 
Balgamis mendose pro baglamis 
«ligatus» pag. 88. 
BaleUC «lutum» pag. 88. 
B a l t a «securicula» pag. 100. 
B a l t i c a k ? «malleus» pag. 139. 
B a l s a m a n «balsamum» pag. 182, ar. 
G  
i j L x J j . 
B e «malum cydonium» pag. 125, pers. *J. 
Beillda «gemma rubicunda rubino si-
milis» pag. 109, pers. oLsVjo et 
í o L s N a j , quam gemmam Golius 
granatum esse existimat. 
Beik «aitus» pag. 139, — beichluch 
) «altitudo» pag. 125. 
Beynip «saliens» pag. 216. 
Beyrmen «salto», «tripudio» pag. 10, 
beygil imp. ibid. 
Beylitan chertar (Pchertac, i. e. 
chirtak) ?«raucus» pag. 117. 
Bekjn beki (bekin) pag. 143-
B e g «princeps» pag. 104, — «dominus» 
pag. 144, — b e y idem pag. 105, — 
«princeps» pag. 216 et passim. 
G ^ o 
Behet «arrha» pag. 106, ?ar. «JLaj, 
pers. s j l jcu a forma ar. suffixo 
derivatum. 
Beyenc «hymnus» pag. 217. 
Beyinc ? pag. 208 (fortasse cum forma 
praecedenti eundem habet sensum). 
Beygin deminutivum voc. bey pag. 
214. 
Beci el «urbs munita», «castellum» pag. 
229, cf. nomina urbium hung. Bécs 
et Pécs. 
Bet «vultus», tuman betli «tetricus» 
pag. 228. 
Betich 
zi «scriba» pag. 55, vid. biticci. 
Betlem oppidum tribus Judae nolis-
simum pag. 159, 161, hebr. 
e r b n"s . 
Benxar «similat» pag. 57. 
Béxarmen «renuncio» pag. 48, bex-
gi l imp. ibid. 
B e s «quinque» pag. 143. 
Bestlarmen «nutrio» pag. 39, best-
lagil imp. ibid., b e s l a g i l idem pag. 
135, bestia «pasce» pag. 44, — 
sening sösini bestlermen «non 
curo verba tua» pag. 39. 
Bestlamac «nutrimentum» ibid. 
Bessaradi «acceptavit» pag. 183. 
Bezgek «torcular» pag. 220. 
Berumen «do» pag. 18. ber imp. ibid., 
bersa «si dat» pag. 23, beraym 
forma, qua 1 pers. num sing, se ad 
actionem quandam perficiendam vel 
ad statura quendam perferendum co-
hortatur ibid,, — berman 1. pers. 
n. sing. praesentis formae negativae 
ibid., — berindim ' pag. 227, — 
bernalurmen s. bernelimen 
«debeo dare» pag. 22, bernalu bol-
d u m «debui dare» ibid. 
Berch «firmamentum» pag. 26, — bere 
chele s. berklep «firmiter» pag. 66. 
Berchiturmen s. berketermen 
«firmo» pag. 26, berchitchil imp. 
ibid., berchit pag. 28. 
Bel «rcn» pag. 112,— beligab «cin-
gulum» pag. 120. 
Belerme (beleimen) «fascio» pag. 
226. 
Belgirtir mend, scriptum pro belgi i ti 
s. beldirti «manifestavit» pag. 183. 
Belsedi i. e. belsendi «nudus super 
cingulum» pag. 225. 
Bieni(rmen) «gaudeo» pag. 29, — 
byenip «gaudendo» ibid., cf. beyr-
men. 
Bieipdir «tumidus erat» pag. 140. 
Bige vedi mendose pro bigen edi 
scriptum «similis fuit» pag. 161. 
Bicak «culter» pag. 97, — bizac «gla-
dius» dag. 118, — «culter plio.it i lis » 
pag. 133, — bicac eticci «scalper 
sutorius» pag. 99, — bicacci «cul-
trarius» pag. 101. 
Bicaillik «praesepe» pag. 159, cf. bi-
zan. 
Bièchi «serra» pag. 100. 
B i t «pediculus» pag. 129. 
Biter «crescit» pag. 135, bitidim 
«crevi» pag. 143, — Ititi biti «cres-
cendo» ibid. 
Bitik quodvis scriptum pag. 90, — dit-
terà» pag. 91, — bitic ostasi 
«magister scholarum» pag. 104, — 
biticci «scriba» pag.91.cf.betichzi. 
Bitis «extuberatio» pag. 1 44. 
Bitisli kisi (fortasse biticli «homo 
litteratus» pag. 228. 
Bitirrimen «pcrficio» pag. 47. 
Bitirmak «perfectio» ibid. 
Bitunluc birla «integre» pag. 67. 
Bltv «scriptum» pag. 212, cf. bitik. 
B i x «nos» pag. 72 et passim. 
B i s «subula» pag. 99. 
Bisi «coctus», «maturus» pag. 84. 
Biysinirmé (bisinirmen) «spcrno» 
pag. 224. 
Bisturumen «maturo» pag. 36. 
Bizan «foenum» pag. 131, cf. biéanlik. 
Bisuturmen «eoquo» pag. 13, bisur 
imp. ibid., — bisirmis «coctum»pag. 
18, — as bisurgan eu «coquina» 
pag- 13. 
Bizchi «forfex» pag. 98, cf. blicchi. 
Bir «unus» pag. 83, — bit" anza 
«jam» pag. 67, — birardà «ali-
quando» pag. 64, — biras «aliquan-
tunn pag. 148, — birbe «unitas» 
pag. 174. 
Biriktirding »univìsti» pag. 186. 
Birga simul» pag. 70, birge pag. 169. 
Birgi «tuba» pag. 143. 
Birla «cum» pag. 64. 
B i l «lumbi» pag. 141. 
Bila «COS» pag. 146, bile pag. 64. 
Bilau «cutis» pag. 100. 
Bilermen «acuo» pag. 180. 
Bilurmen «scio» pag. .42, bilgil imp. 
p a g - 5 3 -
Bvkurimé (bokurimen) «spargo» 
pag. 221. 
Boksmen et «caro tenclla» pag. 233. 
Bochoricll «caminus», pag. 119, bo-
ghoric pag. 124, iters, XJ^IsAj. 
Boga «taurus» pag. 129, cf. buga. 
Bogaul «vigil», «custos» pag. 104. 
B o g e y m a c «obedientia» pag. 141. 
Bogeyp in hac locutione : jaksi bo-
geyp «bene armatus» pag. 231. 
B o g o v «moles» pag. 210. 
B o g «vapor» (bogU «vaporejus»)p. 144. 
3 0 2 
Bogun s. buum «mcmbrum corporis 
humani» pag. 109. 
Boguzgur «gulosus» pag. 183. 
Bogulurmen «aquis suffocor» pag. 
39, — «flccto» ibid. 
Bogulmac «suffocatio» ibid. 
B o g l l «excremcntum» pag. 113. 
B o y «corpus» pag. n i , — «persona» 
pag. 113, — boy bila «personaliter» 
pag. 70, — boy aruvlihi «castitas» 
pag. 183, — boy sokluki «luxuria» 
ibid. 
Boya «tinctura» pag. 59, — boyazi 
«tinctor» ibid. 
Boyarmen «tingo» pap. 58, boyagil 
imp. pag. 59. 
Boyiow «color» pag. 18. 
Boyn «collum» paginis 18, in etpassim. 
Botang «umbra» pag. 137. 
Boxag «fuscus» pag. 108. 
Boxgai chi mend, pro bolgai chim 
scriptum «fortasse» pag. 66. 
B o S «vacuum» pag, 62. 
Bosaturmen «absolvo» pag. 7, bosat 
imp. ibid, bossatim perf. pag. 8, — 
bozzatkil «remitte» pag. 171. 
Bosanurmen «expedio» pag. 25, 
bosan imp. ibid. 
B o s a n m a C «actio expediondi» ibid. 
BOSOV «remissio», «liberatio» pag. igg, 
cf. bozak.. 
(B)osdi «demolitus est» pag. 144, cf. 
buxarmen. 
Bozak «remissio peccatorum» pag. 
158, cf. bosov. 
B o r «vinum» pag. 90, cf. ujgur, et hung. 
bor. 
Boru «lupus» pag. 128, rcctius bori 
paff- >34-
Bore «pilcus», «petasus» pagg. 101, 102, 
borei mend, pro borc.éi «plico» 
pag. 101. 
Borz «aes alienum» pag. 22, — borzli 
«debitor» ibid., borclu pag. 91, — 
borcluc «obstrictus» pag. 167. 
Boria «vinca» pag. 89, cf. bor. 
Bolar «crystallum» pag. 227, bolor 
600-. Gos 
pag. 109, ar. jyX} s. gr. (kJpuXXoj. 
B o i OV «pars» pag. 228. 
Boluzurmen «adjuvo» pag. 6, bolus 
imp. ibid. 
Bolusmac «auxilium» ibid., cf. bu-
luschmach. 
Bolurmen «fio», «sum» pag. 26, boi 
imp. ibid., boldum perf. 1. pers. n. 
sing., ibid., bolsun «sit» pag. 31, 
bolsamen forma cond. I. pers. n. 
sing. pag. 134. 
Bolmaèi «in vanumi pag. 191, — àc 
bolmaci pag. 213. 
Bollach «fons» pag. 28, cf. bulah. 
BÖZ «tela», e. g . bÖZ togur «texit» 
pag- 234. 
BÖV «aranea» pag. 180. 
Börlendl «germinavit» pag. 207. 
Buen mendose scriptum pro burun 
«nasus» pag. no , — emburun 
«primo» pag. 69. 
Buug «nodus» pag. 112. 
B u pron. demonstrativum «hic», «iste» 
pag. 74, in genitivo muning, in da-
tivo mungar ibid., forma n. pi. bu-
lar ibid., — bugun hodie» pag. 
159, cf. bukun, buchun. 
BucÜluc «magia» pag. 138. 
Bucru «gibbus» pag. n i . 
Buga «taurus» pag. 147, cf. boga. 
B u g a n a k l i mend, scriptum pro bl l-
g a m a k l i «mugiens» ibid. 
Bllgasi «torsio ejus» ibid. 
Bu permen «plico» pag. 230. 
BUgOvi i «catenis vinctus» pag. 147. 
BUCU «dimidia pars» pag. 145. 
Bucchi «forfex» pag. 97, cf. bizclli. 
B l l C g a k « a n g u l u s »
 p a j r . 2 , s 
.50 3 
Bugolar (? = bugular) fortasse • pro-
phetae» pag. 212. Ceterum g v ex pers. 
.,» j 
s l j j decurtatimi esse potest, cf. 
quod si ita essct, b i t g v l a r «haec 
testimonia» vertendum sit. 
Bugday S. bodaj « f r u m e n t u m » p a g . 
130, bogday pag. 135. 
B u y mend, scriptum pro b u pag. 147. 
Buiuramen «jubeo» pag. 3 1 , buiur 
imp. ibid., — bugurumen i. q. 
buiuramen pag. 44, buyurgil 
imp. ibid. 
Buyuruc «mandatum» ibid., bwrucll 
pag. 162. 
BuyU gallice «reglisse» pag . 9 5 . 
Butll «coxa» pag. 1 1 3 . 
Butac «ramus» pag. 125. 
Butun «integer» pag. 8 3 , — «perfectus» 
pag. 217, — butu blltll «integre» 
pag- 143-
Butllluc «lorica» pag. 1 1 8 . 
Bliniat «fundamentum» pag . 2 8 , arab. 
Ö -q 9 G— — 
^jLyj , « jUJ . 
Buniat etarmen «fundo» ibid., bu-
niat echil (mendose pro etchil) 
imp. ibid. 
Buxau «vitellus» pag. 1 2 8 . 
Buxarmen «rumpo» pag. n, buxgil 
imp. ibid., cf. bosdi. 
Bus «glacies» pag. 134, buyz ibid, 
(l. c bus odim. buyz. yz scrip-
tum extat, in qua interpretatione odim 
mend, pro germ, adir, yz pro germ. 
eLZ scriptum esse videtur). 
Busràgànòà «secundum approbatio-
nem» pag. 183. 
Busrep «approbans», «approbando» 
pag. 191. 
B u z «caeruleus» pag. 145. 
B u Z O V « r u i n a » p a g . 192 . 
B u v «Sylva» pag. 143. 
B u r «germen», «gemma» pag. 222. 
B l i r a n « t e r c b r a » p a g . 1 0 0 . 
Burarmen «torqueo» pag. 6 0 , burgil 
imp. ibid., — burulipturgan «tor-
tuosus» p a g . 191. 
Burun «primum» pag . , 159 , — bu-
rungi «primus» pag. 8 3 . 
Burun «nasus» pag. 164 , — bnrnsis 
i. e. burunsis «sine tuberc» pag. 
1 4 5 , — burni chizi «nasutus» pag. 
Burusmis «contractus» pag. 8 5 . 
Burkit «aquila» pag. 148 . 
Burguca «tuba» pag. 1 0 4 , — bur-
gular «tubae majoris formae» ibid. 
B l U ' C «piper» pag. 9 1 , hung. bors. 
Burca «pulex» pag. 1 2 9 . 
Blirzac «grando» pag. 4 0 . 
Burmix «tortus» pag. 8 3 , cf. burar-
men. 
Burlendi i. q. börlendi«germinavit« 
pag. 2 1 9 . 
Bnlah «fons» pag. 197 , cf. bollach. 
Buladolar mendose pro buladilar 
scriptum «vexationes» pag. 170. 
Bulntlar «nubes» pag» 8 2 , — bulud 
«nubilum», pr. «nubes» ibid. 
Buluschmacll «auxilium» pag. 159 , ef. 
bolusmac. 
Bulgastur «misce» pag. 3 6 , — blll-
gamis «turbidus» pag. 88.
 ) f 
Bulbul «luscinia» pag. 130 , pers. 
Brine «oryza» pag. 1 0 7 , pers. 
ì°4 
M. 
M a a i u n l a r «condition subigcndo con-
s » <, -
fectum» pag. 93. ar. 
Maana «forma» — «modus» pag. 28, 
fortasse pers. ULo, cf. manaysis. 
Maydan «locus planus» pag. 90, ar. 
s -
Maymacik quod humiditate satiari 
non potest pag. 147. 
M a y m u n «simia» pag. 128, pers .^^i -y , 
cf. etiam hung, m a j o m .
 S a „ „ 
Makala «platea» pag. 90, ar. x-lsX/o. 
Mac etkil «invoca» pag. 141. 
Magat 
«eertus» pag. 141, — «tutus» 
pag. 198, — «omnino» pag. 69, mong. 
magat. 
Magar «fortasse» pag. 66, pess. j^Co. 
MagUgh «gossypiunr» pag. 92. 
Magmuda «scammonia» pag'. 93, pers. 
ar. 8 òy^jSSjc. 
Magley «frons» pag. 110. __ 
Mahac «lapis auri» pag. 91, ar viLsS^c 
«lapis I.ydius». 
Mahtarmen «laudo» pag. 234.5 ? ^ __ 
Mahsit intention pag. 184, ar. òyKsii0. 
Mayan «praccipue» pag. 69, hoc idem 
voc. etiam in columna pers. occurrit 
(mayam). 
Mateilar «aenigmata» pag. 188, ar. 
G — — 
J u l * . 
G ti — 
Madim «mctallum» pag. 233, ar. ^jlXjl* 
« locus subterrancus mctallorum et la-
pidum fcrax», vid. apud GoLIU.M. 
Mafia (manna) vulgo «manna» pag. 
205, ar. jj^c, lieb. JE. 
M a n a y S I S «sinc modo» pag. 233, cf. 
m a a n a . 
Manarmen «intingo» pag. 229. 
Mania «ad similitudinem» pag. 143, 
pers. L i o . 
Mangdan «petroselinum» pag. 126, in 
columna pers. mandali. 
Mangreydir «balat» pag. 134, cf. 
mungreydir. 
Mane kakak «juncus» pag. 135. 
Masa «pruniceps» pag. 97. 
Mascara «joculator» pag. 103, ital. 
«maschera». 
Mazi «feiis» pag. 128, — mazi tisi 
mendose pro tisi mazi «felis femina» 
ibid. 
Mamuh «xilinum» pag. 139. 
Marian chaton «Sanct. virgo» p. 77. 
Mariand «coralium» pag. 95, arab. 
Maruimac «lens» pag. 131, pers. 
- f -
Marul «lactuca» pag. 126, osm. J59L0. 
Mart «vir» pag. 214, pers. i>jjC. 
Malahan «unguentum» pag. 100, pers. 
l^gXc i. q. ar. pers. 
Meyx «vultus» pag. 113. 
Mecàlà «funis» pag. 232.
 s ^ 
Medet «auxilium» pag. 208, ar. OtXx;. 
Men «ego» pag. 23 et passim, maga 
«mihi» ibid., m a idem pag. 144, — 
menim «meum» pag. 73, — men-
dabar «habeo» pag. 30. 
Meng «cerebrum» pag. 110. 
MengU «aeternus» pag. 234. 
Mianci «censarius» pag. 101, mia i lZ l 
pag. 106, cf. pers. A - n x «medium» 
«intercessio». 
Migh «clavus» pag. 121, mill pag. 208, 
pers. ^sa/o. 
. w 
Mihir «affectus· pag. 192. pers. 
Minermen «ascendo· pag. 6. 
Misiha «Messiás· pag. 189. 
Mismis «malum Armeniacum» pag. 
s ο 
126, ar. {ju+.&jt. 
Miskin «pauper», — «miser» pag. 141, 
s « 
ar. ^ λ λ Χ μ Χ . 
M i r «princeps» pag. 216, pers. jjyc 
β c 
i. q. ar. γ/ueI. 
β - « > 
Mirat «haereditas» pag. 189, ar . 
• possessio haereditaria».
 s >  
Myron «myrrha» pag. 162, ar . y c .
 f  
Moghor «sigillum» pag. 53, pers. 
• anulus signatorius», «sigillum». 
Moghor larmen (moghorlarmen) 
«sigillo» ibid., moghor la (mo-
ghorla) imp. ibid. 
Mohdak «obtusus» pag. 233. 
Moninchihi «talis» pag. 71. 
Monda «hic» pag. 66. 
Mondo bai «sutor vest iar ius · pag. 98. 
Monzagina «aliquantulum» pag. 64. 
Mulltac .egens» pag. 104. ar. ^ . t i jSXx, 
M i m a «ecce» pag. 65. 
Mungreydir «mugit» pag. 134, cf. 
mangreydir . 
MQdus i. e. munduz «mali nescius» 
pag. 200. 
Muzi «cornu e jus · pag . 144. 
Murad «scopus. quo quis vult · pag. 196, 
r. - > 
ar. 
Mnrdar «meretrix» pag. 104, — «male» 
pag. 164, pers. j ^ y * · 
Murvat mend, pro mìivaddàt scrip-
Ss — — 
turn «benignitas» pag. 206, ar. SJye , 
Oi a 
S^iyf. 
Murratl ic «luxuriosus» pag. 186, cf. 
murad . 
Mulclamac «haereditas» pag. 30, cf. 
0 « » 
ar. «res, quam quis possidet». 
F. 
^ j l o á i «qui supervacaneis occupatur 
et rebus ad se non spectantibus» (apud 
Gol ium) . 
Franasca «Franciscus» pag. 157. 
0 · 
Frangi suf »vellus» pag. 107, ar. 
Fris ta «Angelus» pag. 77, pers. iUm^ì. 
F a n a r «lampas» pag. 106, gr. ;»vip;ov. 
F a l a m mendose scriptum pro falan 
«talis» pag. 71, fallan pag . 76, ar. 
hebr. "J lSe 
Fil tisi «ebur» pag. 92, cf. pil, ar . J 
F u s vel mend, scriptum pro fuzuli 
«vaniloquus», «vanus» pag. 117, ar. 
ν (W). 
Vay pag. 66. 
W a y ! «vae!» pag. 166. 
V a C S Ì S genus lapidis, quod in^ljUo^tX-iJC 
reperitur pag. 93. 
Veles «nodus e lana arborea confectus» 
pag. 99, ar ^ Λ ί . 
Viat «pudor» pag. 166. 
Via tursen «te pudet» pag. 166. 
Vurcik «cicada» pag. 139, hung, prü- » 
csök. 
3O6 
Vsinlarme (vsinlarmen) «gravo» 
pág. 222. 
R . 
Raygan «gratis» pag. 194, pers. 
Rauand »rhabarbarum» pag. 93, pers. 
G 
Rahim «clementia» pag. 206, ar. 
«clemens». 
Rang «color» pag. 59, pers. (Xij. 
Ranzilic etarmen mend, pro rim-
malik etarmen «divino» pag. 9, 
L. 
Laal «rubinus» pag. 109, ar. Jül), cf. 
Hal. 
β -
Layh «dignns» pag. 209, ar. (JfcJ^  
«decens», «aptus», «conveniens». 
L a c «pigmentum rubrum, quo tinguntur 
6. 
coria caprina», pag. 92, ar. ÚÜ, 
rangi lac ibid. 
Laghan «brassica» pag. 127, osm. 
xJLssJ. 
G L O S S A R I O L U M 
in quo nomina propria personarum, gentium, regionum et locorum, quae 
in columnis vocabularii cumanicis et in textibus occurrunt, secundum 
paginarum tenorem digesta inveniuntur. 
Marian pag. 77. A lantani ibid. 
Rusi pag. 107. Lombardi, ibid. 
Jonb?Ln ibid. AstexS. ibid. 
• In tribus ultimis glossis consona ν vice vocali* u fiyigitur. 
Vvgil «frange» pag. 231. 
Vvseydir «blanditur» pag. 231.* 
ranzilic ethil imp. ibid., vid. ar. 
o — 
tG; · 
Raxiana «foeniculum» pag. 127, pers. 
I * 
Rebe «usura» pap. 85, ar. L·^. 
Rox ex orozung decurtatum· «for-
tuna» pag. 28, pers. 
Rustan «rusticus» pag. 116, pers. \jLuujy 
t ^ ^ j ; · 
G — 
Lahab «pronomen» pag. 75, ar. ^jJL!. 
Lahan «baptisterium» pag. 182, pers. 
Llal i. q. laal pag. 108. 
Las t «stupa» pag. 107, őag. las. 
Limen «portus» pag. 43, gr. λψήν. 
Limon «limonium» pag. 126, pers. 
^ g j j + J , hind. j + f J . 
3°7 
Ostume pag. 107. 
Bgamesce pag. 108. 
Sadiler «Aethiopes» pag. 137. 
Kipöah pag. 144. 
Franasca «Franciscus» pag. 157. 
Petrus ibid. 
Paulus ibid. 




Ihc y p c pag. 160. 
Guhut (ieri) «terra Judaeorum» pag. 
161. 
Heródes ibid. 
Augustin «S. Augustinus» pag. 162. 
G'gor «Gregorius» pag. 162. 
Salomö pag. 165. 
Jeronimus pag. 166. 
Ambrosius ibid. 
Annas pag. 170. 
He'odes pag. 171, 1. c. male sign, ab-
brevationis impressum est. 
Kauphas ibid. 
Pylatus ibid. 
Syon pag. 188. 
Misiha «Messiás» pag. 189. 
Jesse pag. 191. 
Libán «mons Libanus» pag. 192. 
Aaron pag. 199. 
Ishral «Israel» pag. 200. 
Hava «Eva» pag. 202. 
Dauid pag. 209. 
Pont pilat pag. 211. 
Johan pag. 215. 
Gabriel ifod. 
Elzabe «Elisabeta» pag. 210. 
Jusup pag. 216. 
Emanuel ibid. 
Tatar «Turca« pag. 229. 
Vocabularium persico-latinurn, in quo codicis nostri persicarum 
columnarum vocabula omnia ordine litterarurn praecedentis vocabularii 
curnanici simili digesta enumerantur .* 
A . 
M i a e m «venio» pag. 62, ^jtXc'. 
M i a e o u i s e n mendose scriptum pro 
m i a u i s e m «suspendo. pag. 43, 
A y n «ferrum » pag. 96, ^ j l , cf. a h in . 
Ayna « speculum» pag. 100, X À J I . 
' V 
A y n e n «habena» pag. 122, ar. ^Lée.. 
A o y g i n a «vitrum. pag. 109, KÌUXjI. 
-Vou «aqua» pag. 120, jf. 
A o u a d a «terminus» pag. 106, ar. 
6 - e -
s'A-Cj. 
Aouan «solutio pretii» ibid., ^ljl vel 
fortasse |*!jl «aes alienum», «debitum». 
Aouan «mortarium» pag. 94, ^jbi . 
Aouas «sonus« pag. 54, jlyl, — aouas 
medarem «sentio» pag. 55. 
S O 
Aosin «fibula» pag. 122, ar. jvjjjl. 
A u gUÍ «aqua rosacea» pag. 94, 
' In hoc vocabulario justa glossas codicis, exceptis tamen formis praesentis 1. pers. 
n. s. easdem arabicis quoque litterarurn formis scriptas signis vocalium additis apposui-
mus. sicut eae in vocabulario ci. V U L L E R S inveniuntur. Formas vero praesentis, 1. pers. 
n. s. plerumque ejusdem verbi formae infinitivi sequuntur. Si qua autera glossa persica 
ex arabica aut turcica lingua depromta est, unde ea orta sit, aunotavimus. K L A P R O T H I 
romparationes maximam partem approbavimus, ubi autera eas haud rectas esse agno-
vimus, loco earum alias proposuimus. Interdum formas ab hoc viro doctissimo com-
parationis causa adductas aliter atque ipse scripsimus, ne a genuina orthographiae 
ratione nimis abhorrerent. Saepe vero juxta codicis glossas a K L A P R O T H O non expli-
catas ex vocabulario ci. V U L L E R S congruas formas apposuirous. 
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Miauarem «afferò», pag . ^ j f j . 
Aualim «primum» pag. 69. j jJj l , ar. 
iSE 
y . 
A u e s t i n «manica vestis» pag. 119, 
Auelin i q. auaiim pag. 83. 
A u t mend, scriptum pro a i d «farina» 
pag. 131, ò j . 
A u x i d a «frexetus» in cod. pag. 118, 
cum. sirdac. 
Agar «si» pag. 70, pi, — a g a m e 
«msi» pag. 68, 
A h in «ferrum» pag. 28, — «frenum» 
pag. 122. cf. ayn. 
G , 
Ayuan «animai» pa..». 127, ar. ^ j l ^ / c» . 
G « , 
A y p «mirum» pag». 36, ar .  
a y p m e d a r e m «miror» ibid. 
A c praepositio «ab», «de» pag. 67, e. g . 
ac dil ghos «libenter- f - f i » J«> j 
cf. ax, az. 
Auxü cun i. e. auxun CUTI «auge»p. Atar «mercator a r o m a t u m . pag. 91, ar. 
Andaxa «forma» pag. 28, Sj Ijól «men-
sura», «modus». 
Ancien «corpus», «membrum» pag . 109, 
r tdúí . 
Anderum «intus» pag. 67, 
Alldissa «cogitatio» pag. 14, 
— miandissen «cogito» ibid. 
A n z mala scriptio pro a z pag . 65. 
Anzunim «sic» pag. 70, ^AJ»!, »>lio 
modo», «ita». 
Ax i. q. az, e. g. ax murdaha uar 
heste «resurgo a mortuis» pag. 50, 
Axa'gar «molitor» pag. 37, 
«fabricator molarum», — a x i n u « m o l a » 
c 
ibid., ^ y j ^ J , — baaxinü me-
chunem «molo» ibid. 
Asan «leviter» pag. 68, ,μΙλΛ. 
Asana «cutis» pag. 100. 
Asania «ultra» pag. 72, 
L s o l \f . 6
 -I ' 
Asech «amans» pag. 115, ar . ( J ^ i l c . 
Ü 
Asouar «eques» pag. 105, J^wl. 
Astar «mulus», pag. 127, jLwl , — 
astar maya «mula» ibid. 
Astar «interior pannus vestis» pag. 119, 
0 » 
yAAul. 
A s p «equus» pag . 121, 
Aspas mestanem «recupero» pag. 
49, ^ c j . 24, ar. s '^Ua. 
Miasmayert «cxperior» p. 24, j j O j ^ ! . 
ο — 
A s m a l l «caelum» pag . 78, ^ L a J . 
Asc.il «lacrima» pag. 113, d U I . 
Aschara «palam» pag. 69, t y X i l . 
A z «ab», «de», pag . 64, 65, \ l , cf. a x , 
— acdour «e longinquo» ibid., ^f, 
a6 ìnpes «postea» ibid., cf. 
(j'y, — azan «inde» p. 67, Jjl y. 
Azbaraici «quare» pag. 70, «λ . ^ I ^ y . 
Azbarayan «tamen» pag. 71, 
A p «aqua» pag. 78, v_>!. 
0 ^ -
Aliar «novitas» pag . 39, a r-
cf. chabar. 
Abursina «g· maymon» in cod.pag. 128. 
Abre «nubes», «nebula», — «nubilosus» 
pag. 82, - j f . 
Abru «supercilium» pag. n o , j r ^ h 
Abruxun «sericum» pag. 107, 
Ablllò «saccharum crystallinum candi-
dum» pag. 91, —jX)\. 
5 = ' 
A m «amita» pag. 114, ar. 
Amah raft «desedit tumor» pag. 84, 
«Lo! «tumor». 
Amadar «barbator» pag. 100, cf. ^Lol . 
Amanat «commendatio» pag . 51, ar. 
2ŰU0I. 
Amasida «inflatus» pag. 84, sAa*>LoI. 
Amarat mecunem «aedifico» pag. 
3 " 
Amai «labor» pag. 104, a r . 
Miamixem «tempero vinum» pag. 59 
— miamissem «misto» pag. 56, 
s i l ó i é . 
Miamoxem »disco», imp. biamus 
pag. 6, \jjc! tu,— miamozanem 
«doceo» pag . 19, 
Miamoxem mend, scriptum pro mia-
morxem «rctribuo» pag. 49. ^ jAjv^cI 
«condonare». 
Amil" «dux», «prineeps» p a g . 105, ar. 
κ Ϊ 
Amxagia «vicinus» pag. 115, 
Ambrut «pirum» pag. 125, 
Aftab «sol» pag. 78, 
A f s a r «capistrum» pag. 122, 
Airida «creatus» pag. 17, >Jsl, — 
afridigar «creator» ibid., 
a s ' 
AiaoSl «nuptiae» pag. 49. ar. 
Ararli genus quoddam telae pag. 108, 
cum. aracli. 
A r a «serra» pag . 100. a j s. 
s ^ ^ 
A r r k «sudor» pag . 114, ar. ( J ^ t . 
Amoxada «consanguineus» pag. 114, Araba currus» pag . 121, ar. 
A r e «ita» pag . 67, 
Arti «farina» pag. 104, ù y . 
Ardixan «cribrum» pag. 94, y jp j f vel 
Mearxem «valeo» pag . 63, j jÁ^t . 
A l « vermiculatus» pag. 108, J ! «sub-
ruber.» 
Alan «mundus» pag. 88, ar. 
Alaf «herba» pag. 89, — «foenum» pag. 
141, ar. i—aie. 
Alll «prunum» pag. 125, pi. 
- et 
Albet 
«omnino» p a g . 69, ar. 
«Ut. 
Allnp «signum militare» pag. 118, for 
tasse ture. t_>JI. Ceterum allap 
mend, et pro ar. p j c scriptum esse 
potest, quod 1. e. perperam negavimus. 
E . 
Eyd «festum» pag. 78, ar . Em idem ibid., — buden praeter. abs. 
T , s . - » 
h u u «lignum aloes» pag. 94, ar. ibid. 
Estani « relict us» pag. 48, hjù&j*. Meelem «dimitto» pag. 19, hostem 
Esten «sura» pag. 55, inf. «cernisi· ^ j i i P , imp. Js». 
^ J j j Elzi «nuncius» pag . 105, ture ^ s a J I . 
I . 
Ycrar «confessio» pag. 78, ar. 
ρ 
Beyf mend, pro bey f t scriptum «cade 
> > 
pag. 12, o i l JO, inf. ^jOLül. 
Vila «sed», pag. 71, ar. 
E 
Im 1ΌΧ «hodie» pag. 66, 80, ^jr*'· 
Ymsiri «mumia» pag. 95 (ym siri). 
In «iste» pag. 74, j jo l , in gen. azan 
in. in dat. ba in, Utl, pi. inan 
^jLol. 
Inia «hic» pag. 60, LsxàjI. 
Ingir «ficus» pag. 126, 
Insaat «modo», «nunc» pag. 68, ln-
scaat idem ibid., o x L e . i ^ ' e v'd· 
ar. jccLw. 
0 0 
I Γ3 «leaena» pag. 128, ar. 
Ysala «utinam» pag. 72, ar. adJ! Li ,.,Ι. 
t 
Meystem «sto» pag. 57, ^31***!. 
I s t y «pax» pag. 46, ( J ^ 
c. L· «pacem facere cum aliquo». 
o . 
O a «cum» pag. 64, !.. 
6 
(jaht «hora» pag. 79, ar. o t j , 
Oasa «scutella», «vas escarium» pag. 
124, fortasse mend, scriptum pro 
Oaspas medehem «reddo pag. 48, 
Oapas megirem «retineo» pag. 49, 
y j L T ^ ' j -
O u «et» pag 65, j . 
O i l pronomen tertiae pers. n. sing. pag. ? 
73, J , OU m i x «ipse» pag. 74, 
j+j jf, — ysen pi. pag. 73, ^jL-io'· 
O u a praepositio «re» pag. 53, !j e. g. 
achei, — oua kalas «saiubriter», 
8
 - -
vid. ar. yc^kb·, — oua chodgai 
«honeste» pag. 69, ? mend, scriptum 
pro oua chosgari, ^ I C i y ò tj, — 
OUa vayfi mend, scriptum pro Ol ia 
vahi «debiliter» pag. 65, ^ i c f j !j,  
oua latifi «subtiliter» pag. 71, 
^ i k i !j, ar. oLJaJ . 
Ouar«super» pag. 70,-», — ouar tan-
drusti «sane» ibid., ^ X m ^ o J J j3. 
Oughormat i. e. ou ghormat «hono-
rifice» pag. 66, vid. ar. 
O u s «siligo» pag. 131, i o i j i . 
oua mecunem «resolvo», — «ex-
tendo» pag. 25, j ó ^ l j «aperire»,— 
oua achei «sapienter» pag. 71, vid. 
Ousaguj «graviter» pag. fj . 
Oubedadj «malitiose» pag. 68, t\) 
^ b . 
3 i 
Octar mend, pro doctar «filia» pag. 
" » 
114, 
Ochum mi sinoen «obedio» pag. 41, 
vid. ar. (*£=»·. 
Ochanux «adhuc» pag. 64, 
Ondobai «sutor vestiarius» pag. 98, cf. 
cum. mondo bal. 
» » 
Ostachan «os» pag. 112, ^l^ixiaJ. 
Ospas miaen mend, pro aspas 
miaem (l. c. falso oaspas propo-
U 
Uanay ? pag. 66, cum. vay. 
Uar mehexen «surgo» pag. 57, 
Uar mesinem «equito» pag. 24, 
Uar metauem «tolero» pag. 56, 
^ j x l · . 
Umet medarem «confido» pag. 17, 
^ j X i b J o J f , cf. omad. 
Κ 
Kaata «sectio», «amputatio», e. g. 
kaata mecunem «denego quod 
mihi datum est» pag. 39, 
s ·<, 7 
vid. ar. tuoi. 
Kaadan «cabana», «tugurium» pag. 90, 
vid. verbum ar. ιΧ*ϊ «sedit», «con-
sedit». 
suimus) «revenio» p. 50, |*jl (j^J J , 
vid. etiam pag. 51. 
f 
Omad «spes» pag. 77, cV-yof. 
Omer dras der «diu» pag. 65, 
)ò Μ 
Oroxa «jejunium» pag. 31, S^y, cf. 
etiam ture, ^ j ^ j b 
Ordu palatium aestivum vel hibernum», 
«castra» pag. 105, cum. orda. 
-
Oleat «provincia» pag. 89, ar. 
Uxurmur gr. uujpvr,; pag. 96. 
Uscull «linum»pag. 106, cum. USCUH, 
osm. J j C J . 
Usta ychat «magister scholae» pag. 
104, Jai» ^eÜünf, vid. ar. lai» «scrip-
tura». 
j » 
Ustur «camelus» pag. 128, 
ϊ Ϊ 
Ustura «novacula» pag. 49, 100, SjJéwl. 
Kaiman «tentorium» pag. 12I, arab. 
β -
K a k «subrnersio» pag. 39, ar. j j ^ i  
kak mesauem «demergor» ibid., 
^ ) -
Kanuar «planus», pag. 84, JyÀP. 
K a m «paucus», «parum», pag. 68, p i , 
cf c h a m , carri . 
3'4 
Kambax «socius» pag. 114, \Lm®. 
Karat «tornio» pag. 103, ar . Jefj^.. 
s o. 
K a i a «castrum» pag. 89, ar . á j j H . 
Kalay «stagnum» pag. 97, ^^JtJj , ar. 
Go, 
^ d i «nom. minerae seu venae a qua 
praestantior plumbi species denomina-
tur», vid. apud GOLIUM. 
Kalas «liberatio» pag. 25, a r . 
• libertás», «salus», — kalas mo-
souen mend, pro k. mesouem 
• liber salvusque evado» ibid., c h a -
lasi. 
cod. ibid., — k. y rusi «t. de 
Rens» ibid., — k. alamani «t. de 
Alemagna» ibid., — chetan S o l -
tanj «t. de Orliens» ibid., — chetan 
lombardi «t. lobarde» ibid., — 
eh. astexa «t. astexane» ibid., — 
eh. ostume «t. ostume» ibid., — 
keta begonia ibid., — ketabga-
masce «t. bergamesce» ibid.,— che-
t a n c a n ibid.1  
Kexun ·lignum» pag . 103, 
Kilit «clavis» pag . 12, 
Kalam «calamus scriptorius» pag. 90, 
ar. d i . 
Kalep «forma» pag. 99, ar . «for-
mula, in qua aliquid effingitur». 
Kallll «tympanotriba» pag. 103. 
Kalu «avunculus» pag. 114, — «consan-
o , 
guineus», a r -
KegaS «aquila» pag. 129, 
Keyat «sartor» pag. 98, ar . JbCJi.. 
Ketan s. chetan «tela» pag . 107, — 
ketan y jonban «t. de Cap» in 
Koat mend, pro koar scriptum «so-
ror» pag. 114, jifcf» i · . 
2 , 
K o y «ferox» pag. 84, ar. ' ^ J i «corpore 
robustus». 
Kom «crudus· p. 84, cf. gham. 
Korgin «mantica duas habens peras» 
pag . 121, cf. ture. «J». 
KuC «porcus» pag. 127, «iìyi*·, — kuc 
y chegi «aper» pag. 128, chi· 
.yo-uji, — kuc y maya ibid. 
C 
Caargusa mendose pro éaargusa 
«quadratus» pag. 83, χ X ^ -s. 
1
 Cf. quae de his noininibus in vocabulario cura, sub "Voce chetan diximus. 
2
 C praeter. k et kh saepe etiam litteram c designat. 
Caouj «durus» pag . 87, — «fortis» pag . 
β _ 
US, ar. cf. cauj. 
» 
K o «mons» pag. 88, j i * , cf. c h o . 
Caosat «calcaneum» pag. 121. 
Caugir tiartic «capsa» pag. 124, (ti-
artic fortasse separate a praecedenti 
vocabulo capsam signifìcat). 
Cauj mecunem «fortifico» pag. 28, 
cf. caouj, chauj «firmiter» 
pag. 66. 
Cautü fortasse caucü legendum «co-
lumba» pag. 130, cf. «nidus 
columbarum». 
6 _ 
Cat «scriptura» pag. 55, iaà. , cf. chat. 
Catifa «holosericum» pag. 108, ar. 
s , 
Cadim «quondam» pag. 65, ar. -<Aj°. 
Canauaő «gossipium percussum et car-
minatum» pag. 102, ijjJS'. 
Canab «cannabis» pag. 106, unde 
g s g e» 
ar. ^AÁS S. 
Canfor «camphora» pag. 93, j y i o . 
M e c a s e n «traho» pag. 58. ^ j t V - y ^ 
Casotti ? mend, scriptum pro frasousi 
«rcvenditor», pag. 101, cf. 
C a p «talus» pag. 113, ar. 
C a m «rarus» pag. 84, ^S, -— c a m 
OU b e s «solum» pag. 71, i j r + f j ^ 
proprie «paucum et multum», — 
bacamtai i· e. bacamtari «raro» 
ibid., cf. kam, cham. 
Cama i. e. carnati «arcus» pag. n 8 , 
jjl+^ cf. chamanchar. 
C a f «pianta pedis» pag. 113, ar. 
C a r «opus» pag. 104, J a , — «scriba» 
P-Ur· 55· 
C a r «asinus» pag. 127, — c a r 
maya «asina» ibid. 
Cara cuxan «felis niger» pag. 128, 
vid. cum. cara cuxan. 
Carap mecunem «dcstruo» pag. u , 
, vid. ar. 
Card «debitum» pag. 22, — cardar 
«debitor» ibid., — cardarem «de-
beo», ar. Jóyi , cf. chard. 
Card «culter» pag. 97, — card mu-
xadusi «scalper sutorius» pag. 99, 
— «gladius» pag. 118, — cardcar 
«cultrarius» pag. 101, 
ù'jS, cf. hung. 
kard. 
Carpus posim «anterior equestris 
sellac arcus» p. 122, j^J,  
carpus pesili «posterior eque-
stris sellae pars» ibid., fjuyiy». 
Carbil «cribrum» pag. 94, ar. J ^ l ^ è . 
Calem «brassica» pag. 127, ar. 
g ο -
Ceasp «dactylus» pag. 126, ar. ^.jjtJià. 
Ciaul «stragula» pag. 121, J j ^ . 
Ciana «mentum» pag. no, JùIa·. 
3 1 6 
C i a n a c «maxilla» ibid., diminuì, formae 
praecedentis. 
C i a m i i. e. c i a m i n «urina» pag. 113, 
c W · 
M e c i a r a n e m «pascojumenta» pag. 44, 
Ciesm «oculus» pag. no, — 
nui c i e s m i. e. nur i c i e s m 
s 
«lumen oculi» ibid., vid. ar. j y j . 
C i o u «lignum» pag. 125, cf. cu i . 
C i o n uò in «pomum ephippii» pag. 122, 
s e c . K L A P R O T H U M ^ ^ ^ Y ^ · 
M e c i n a c h e m «mastico» pag. 36, cf. 
cum. z i a n a g i l (— è a n a g i l ) ibid. 
M e t i n e m mend, pro m e c i n e m scrip-
tum «colligo» pag. 18, ^ C X A ^ . S. 
i j & y , 'mP· s. J A . 
N e m e c o e m «nolo p. 38, 
imp. stji . , cf. m e c h o e m . 
C o c r a r «tonitru» pag. 59, cum. c h o c -
r a m a c , — c r o c a r m e c u n e t 
«tonat» ibid. 
SW J 
C o h a t «robur», «vis», pag. 27, ar. Sji. 
G o t a «curtus» pag. 86, cf. c u t a y . 
C o d r a t «potentia» pag. 28, c u d r a t 
pag. 42, ar. 
Mi. 
C o n d r o c «thus» pag. 92, 
M e C O S t e n «cado» pag. 12, ad hanc 
verbi formám KLAPROTHCS annotavit: 
«L'auteur parait avoir confondu c a d o 
et c a e d o , car ^yxii" k u c h t e n 
signifie tuer en persan.· 
M e c o f t e n in edit, nostra male impres-
sum m e c o s t e n «jaceo» pag. 33, 
c o f t e n mendose COSten impres-
sum perf. 1. pers. n. s. ibid. ^JcttS·. 
C o p s. c u i p «stragula» p. 122, 
C o p a c «lumbus» pag. i n , ^Jy i . 
C o p t a l u c «granum» pag. 131, cum. 
c o p t a l u c . 
C o f l e «sera ferrea cistae» pag. 12, 
C o r a m «talpa» pag. 128, (jij-oyST 
M e c o r e m edo» pag. n , 
C o l i g i a i. e. c o l i g i a n «galanga» 
p a f f · 9 5 . ^ ^ - y ^ · 
C u i «lignum» pag. 89, ^.a·, cf. CIOU. 
C u i a «ubi» pag. 72, C k v í ^ — a x c u i a 
«unde» ibid. 
C u c i a «platea angusta», «via», «vicus» 
pag. 9 0 , 
C u t a y «brevitas» pag. 86, cf. 
c o t a . 
C u d a «cyathus», «scyphus pec. major» 
ο - -
pag. 123, ar. 
C u d u «cucurbita» pag. 127, jiXS"! 
M e c u n e m · «facio» pag. 26, c h e r d e m 
Cl 
Chaacch «cal.x» pap. 102, s. 
<f· gerc. 
Chaygh «sinistra pars», «sinister» pap. 
8 7 , — «tortus» pap. 8 5 , zend. haoya. 
Chakal «lentus» pap. 
87. 
Chagat «charta» pap. gì, 
Chagba «meretrix» pap. 104, cf. 
«opprobrium». 
Chay «quando» pap. 70, 
ς 
Chaiat «necessitas» pap. 42, ar. k=»L=». 
et non J o L i , uti 1. c. opinatus sum, 
chaiat est «necesse est» ibid., 
siaaJ c o U , 
Chay e «pullex» pag. 129, «jU». 
* Ch praecipue litteram ^ et 
perf. ι. pers. n. s., ibid., b u c l l l i n 
.. « 
imp. iljid.. ^jóyí^ imp. ^yX 
C l i sa «uricus» pap. 1 2 c f . ir. 
Mecusaem «exsolvo» pap. 20, ^ jLii^ 
MeCUSCn «extinpuo lumen» pap. 24, — 
^ > 
«interticio» pap. 33, ^JLi»^! 
9 
Custu «cinpulum» pap. 12, ^HmS'. 
Cura mend, pro cudam scriptum 
«qualis» pap. 76, «quis», «qua-
lis», cf. churanj. 
~ ο
 9 
C lll'Sl «sella» pap. ito, ar. — 
«sramnain scholis» pap. 104, 
Caltar et caltur «vuitur» pap. 129, ci. 
JU*. 
9 
Cula «pileus» pap. i o i . s i k S ^ — Ci l ia 
a y m «cassis» pap. 118, j^ÁJCl 
Cl l ladux «pileo» ibid. 
C r e m i X l genus coloris. rubri in caeru-
leum vergens pap. to8, pers yCj i . 
Clic «stramen» pap. 123, fortasse ar. 
s — 
i.* 




Chatir «voluntas» pap. 60, ar. ^ 
«existimatio». 
Chadi «consul» pag. 105, ^ fóli. 
Chanac.har «luxuriosus» pap. 117, cf. 
xjL·» «degener», «pravus». 
Chanabar mend, scriptum pro cha-
X u b a genus quoddam succini pag. 94, 
Chanxer «serva» pap. to,, fortasse 
s J J l i 
Chaxac. «testiculus» pap. 112, ar. 




Chas «persona» pag. 113, 
ft „ 
Chasis «presbyter» pag. 77, ar. 
Chasuir «foenisicium» pag. 127, 
Chasurch «socms» pag. 115, 
Chascan «caldarium» pag. 124, cum. 
chaxan. 
C hasragu «strigilis ferrea, qua equum 
radunt» pag. 122, ture. 
Chababa «uva malvatica» pag. 93, ar. 
Chabar megoem «certiorem facio» 
G , -
«narro» pag. 48, vid. ar. p-S2*) cf· 
abar. 
Chabut «caeruleus» pag. 108, «Jj-d! 
Cham cun «diminue» pag. 20, j^S^pS^ 
cf. kam, eh am. 
Chama bare «saepe» p. 71, s^L «de. 
Chamanchar «qui arcus conficit» pag. 
103, ^ÜoUCs. S c f . caman. 
Chamar «corriga» pag. 120, — «ad-




 a _ 
Chamal «bajulus» pag. 103, ar. JUd . 
Char «surdus» pag. 117, 
Charabat «meretirx» pag. i n , ar. pers. 
cf. garabat. 
Mecharem «rado» pag. 29, ^lXj^U»·. 
Charg «expensum» pag. 25, ar. 
charg mecunem «impendo» ibid. 
Bachard «aes alienum» pag. 38, 
ar. iJc^j, cf. card, — bachard 
medehem «mutuum do» ibid. 
Chalasi «redemtio» pag. 46, ar. (jűSÜs., 
cf. kalas, — chalas mecunem 
«redimo» ibid. 
Mechalem «pango» pag. 44, 
Chalp «falsus» pag. 117, ar. 
Chear «cucumis» pag. 126, — 
chear ysabar (ysanbar) «casia» 
pag. 92, ^ajUò ^Laì». 
Chegmit «later coctus» p. 120, 
Ches auand «consanguineus» pag. 45,  
cXijLwXsji». 
Chesi genus panni lintei pag. 107, 
J^-f^·, — sansda chesi ibid., 
cum. sasda chesi, — dras chesi 
«tela Cremonensis» ibid., cum. dras 
ches. 
Chep mend scriptum pro «seri-
cum vilioris pretii» pag. 106. 
* 
Cheberdar «superbus» p. 117, l^iX-dJ 
G 
vid. ar. y*5. 
Cher «membrum virile» pag. 112, yfS". 
Chers «ursus» pag. 128, (_rj=»·· 
Cherm «vermis» pag. 129, p S . 
Chelbara i. e. chelbaran mendose 
pro chelbatan scriptum «forceps» 
pag. 96, ar. ^LiuJlS'apud GOLIUM. 
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C h i «quam» pag. 70, x i ! 
C h lOn «quomodo» ibid., cf. ^jj·^·. 
5 - 9 
C h i t a b «schola» pag. 104, ar. 
C h i t i r a «tragacanthae» pag. 95. ar 
Cllisa «sacculus», «marsupium» pag· 
94, 120, 
C h i s t «quis?» pag. 70, 
χ*: 
C h i b n t «suiphur» pag. 90, 107. ar. 
0 0 . S. 
-
C h i r i d a n j «emtio» pag. 23, — m e · 
c h e r e m «emo» ibid., j j j o ^ s . . 
C h i l i t «clavis», «sera» pag. 119, 
quae vox docente VULLER.s ex gr. 
χλεί; orta est. 
» 
C l i o «mons» p. 38, cf. k o , — c h o -
u i s t a n «regio montana», "mi&jÍ'. 
M e c h o e m «volo» pag. 60, 
cf. n e m e c o e m . 
^ 9 
C h o g u m «vetus» pag. 87, 
C h o c «aries» pag. 128, ^ y s . 
I 
G a o «bos», cf. g a o s , — g a o c o y 
«cervus» pag. 129, g a o Sa la 
«taurus» ibid., vid. 
G a o u «vacca», — g a o u r o g a n «bu-
tyrum» pag. 131, ^ y i y S . 
G a o u a i. e. g a o u a n «pila» pag. 124, 
^ L » , vid. h a o u a n . 
C h o d e r «purificatio» pag. 25, — c h o -
d e r m e c u n e m «purifico» ibid. 
C h o x e r u c «socer» pag. 114, 
C h o S «incurvus dorso» pag. 117, 
M e c h o s p e m «dormio» pag. 19, c h o f -
t 
t e m perf. ι. pers. n. s., ^Jcsi», cf. 
etiam ^Jyuuwj». 
C h o z a k «parvus» pag. 75, c h o c a c 
77. 
C h o m a n a m e c u n e m «simiio» pag. 
57, 
C h o r «caecus» pag. 116, 
C h o r m a t «veneratio» pag.30, ar. xx^a., 
— c h o r m a t m e c u n e m «veneror» 
ibid. 
f 
C h US «vulva» pag. 112, 
C h u r a «fornax» pag. 97, 
C h u r a n j mend, scriptum pro c h u d a m 
pag. 71, vid. jJcV^ 
B u c h u r a n i «cibus» pag. π , 
G r . 
G a o s «bos» pag. 128, vid. g a o ,  
m a y a got i «vacca» ibid., — g a o s 
s a l a «vitellus» ibid. 
G a u m i s «bubulus» ibid., jLKtyiy. 
G a c i a l «calvus» pag. 116, J-sxS'! 
G a d a x a m «postea» pag. 69, j 
524 
Mega dem mend, pro megandem 
«putreo» pag. 44, 
Β, 
Gail «moeror», «cura» pag. 15, ar. |*c. 
Gang «pondus» pag. 85. 
Gandida «putridus» pag. 87, sJoJcáC 
Gaxel «filum grossum» pag. 102, ar. 
ς 
Megaxen «mordeo» pag. 36, ^tXj^J. 
Gaxidenj »morsus« pag. 37. 
G a s «forceps» pag. 96, 'JS] 
Gasta plane» pag. 69. 
G a p «humilitas» pag. 39. 
Gabun suda «victus» pag. 61, cf. ar. 
Gala «ager aratus» pag. 90, «JSG 
Cramazi «accusatio» pag. 9, ar. 
Gafta «hebdomas» pag. 80, íüJiiC. 
Gallata «cibus ill asso paratus» pag. 
131, 
Gauars «milium» ibid., ( J ^ j l c 
Garanful «caryophyllus aromaticus» g 
pag. 92, J i j y ' . 
Garabat «lupanar» pag. 104, ar. pers. 
cyül^á», ar. s-jf^i». «vastitas», cf. c h a -
rabat. 
Gaib i. e. garib «peregrinus», «alie-
β 
nus» pag. 117, ar. 
Garguin «scabiosus» ibid., 
Gard «frigidus» mendose pro sard 
scriptum pag. 88, àyM,. 
Gardahan «nux» pag. 125, 
cf. gerdagham, girdahan. 
Gardan «collum» pag. m , 
Megardanem «volvo» pagina 62, 
«vertere», «convertere». 
Gardaband «collare» pag. u8 , ^«Syf 
Garm «calidus» pag. 88, 
garmauoa «hypocaustum subterra-
neum» pag. 10, xjlia. f y , 
m i e s «calidus» pag. 16, jji^Cjj «fer-
vor», — gra mecunem «caiefacio» 
ibid. 
Galou «guttur» pag. 111, 
5
 - -
Gallat «error» pag. 27, ar. 
laJLt, — 
galat mesauem «erro» ibid. 
Getmetchar «famulusip.ioi^ UCiUiJ^ », 
ar. iwjü», cf. ghedmet cheran. 
G e x «ulna» pag. 98, γ . 
Gere «calx»p.i2o, ^yfo cf- chaacch. 
Gerd «pulvis» pag. 89, 
Gerdagham «nux jugians» pag. 106, 
^jlióyicf· gardahan, girdahan. 
Gerdan «collum» pag. 18, cf. 
gardan. 
5 ù Geld «agilis» pag. 115, ar. 
J J l i . 
Gigar «jecur» pag. i t i , gi-
gar band «pulmo» ibid., tCo r ^ · ; 
3 2 1 
«jecur cum pulmone et corde con-
junctum». 
GlOU «hordeum» pag. 130, 
M e g i h e m «salto» pag. 57, 
«salire». 
G i d a t i n «crispus» p. 85, cf. ar. <Λ*=». 
G i n g «piper longus» pag. 91, cf. ar. 
s ο 
fortasse «piper aethiopicus». 
G i n g i b i l «zingiber» pag. 91, J ^ s x j ^ . 
G i n ő «contractus» p. 85, «curvus». 
G i m e d i a u a l «Aprilis» pag. 8i, ar. 
J ^ l ^ b U s i , — g i m e d i c l a c h e l 
mend, pro g i m e d i l a c h e r «Majus» 
ibid., ar. 
G i r a m «carus» pag. 88, ^ j i . 
M e g i r e n «accipio», — «destino» g r i f -
t e n perfectum pag. 14, yjXijS] 
G i r d «rotundus» pag. 83, — g i r d d u a 
g i r d pag. 65, — g i r d «circuitus» 
pag. 14, — gr i r d m e r o e m i. e. 
g i r d m . «circumeo» ibid., 
G i r d a h a n i n d ù «nux indica» pag. 95, 
y J S ò j S , cf. g a r d a h a n , g e r d a -
g h a m . 
G i i «lutum» pag. 88, J o . 
G i l i m «tapetes» pag. 123, p+Ai. 




M e g o e n «dico» pag. 20, ^jjJiì. 
C O D E X C U M A N I C U S . 
GoUJS «auris» pag. 110, ^ y i . 
M e g o n e m «voco» pag. 61, b e g h o n 
imp., cujus formae terminationem loco 
cit. falso rj legi, ^jtXjbis.. 
G o s a r a «pruniceps» pag. 97. 
G o r a s a n j genus lapidis quod in 
^Lc^.lXàJC reperitur pag. 93, ^ j L o ^ i j 
ad hanc vocem V U L L E R S annotavit : 
«pronuntiatione ignota». Forma g o r a -
sa i l j codicis nostri desideratam huj us 
vocis pronuntiationem perhibet. 
G l i a «testis» pag. 60, S\yi, — 
m e d e g h e m «testor» ibid. 
G u i d i «scortator» pag. 117. 
G u u «excrementum» p. 113, s. «5. 
G u t i s fortasse ex 'yfi^yy?. corruptum 
«panthera» pag. 98. 
M e g u d a r e m «transeo» p. 59, 
G u n a «peccatum» pag. 15, 5LÜ3 cf. 
g h u n a , — g u n a k a r «peccator» ib„ 
g u n a c h a r pag. 117, jtítL·?. 
9 
M e g u x i n e m «cerno» pag. 17, ^jlXijS 
«eligere», «seligere», imp. ^jJjjT 
— .. » 
G u s p o n d «ovis» pag. 128, J-U-wjij 
G u b i «pulcritudo» pag. 85, ^ y ^ -
G u m m e d a e m «perhibeo testamen-
tum» pag. 46, fortasse 
^ i b s l j f . 
G u r e u e «solea socci» pag. 121. 
G u r g «lupus» pag. 128, 
3 2 2 
G u r b a «felis femina» pag. 128, 
— g u r b a n a r ibid., i. q. y lu^S. 
ι . , . > 
G u r s n a g u j «farnesi pag. 27, ^juLw^q 
• g u r s n a e m «famesco» pag. 26. 
B e g u z a n j «electio» pag. 25, 
«qui eligit», — m e c u z i n e m «eligo» 
ibid., cf. m e g u x i n e m . 
G u l «flos», imprimis «rosa» pag. 28, Jo i 
G u l i n a r «cerasum» pag. 125, ^LiJÜC 
G r a o «pignus» pag. 85, yjS. 
G r a n d ü i. e. g r a n d u m mend, scrip-
Gh.* 
G h a c h a r «urbs» pag. 89, 
G h a è «crux» pag. 77, 
G h a l c h a «anellus capistri» pag. 122, ar. 
kiuU». 
G h a m «crudus» pag. 84, pli*.. 
G h a m a «omnis» pag. 76, 
G h a m u s «domesticus» pag. 84, ^ ^ c U » . 
G h a n a «domus» pag. 89, JòLi . 
G h a n a c a b u l m e c u n e m «hospito», 
G h a n c h i o n «similiter» pag. 71, male 
scriptum pro ^jtX/^JO «sic», «quo-
que», «item». 
M e g h a n d e m «rideo» p. 50, ^ j u j o i , 
cf. m e h a m d e n . 
G h a o u «somnium» pag. 54, 
g h a o u m e b i n e m «somnio» ibid., 
G h a r «omne» pag. 69, yb. — g h a r -
g h i x «nunquam» pag. 68, ·γ jib 
«unquam», cf. h a r . 
G h a r b u s a «pepo» pag ia6, ture. 
• anguria». 
G ss , — 
G h a x a «proprie» pag. 69, ar. S^sU».. 
G h a s a c «terra» pag. 89, loc. cit. male 
g h a s a t lggimus, J U U » «res quae-
vis minutulae». 
• Gh praeter k, g et % significat. 
turn pro g a n d u m «granum» pag. 
130, |»tXiiT 
G r e «nodus», «vinculum» pag. 122, 8^5, 
cf. g r ò . 
M a g r i e n mend, scriptum pro m e -
g r i e m «lacrimo» pag. 43, ^jJÙMJ^y 
G r i o u a «locus depressus» pag. 88, 
Sjj^j «mons depressus.» 
G r ò «nodus» pag. 112, cf." g r e . 
G l i s «saliva» pag. 55, yJJT, — g l i s 
m i a d a x e m (miandaxem) «sputo» 
ibid. -
Ghat pisiar «nimis» pag. 68, o-jLft 
XA-WAJ, ar. üóLc. 
Ghawa «aer» pag. 78, IySt, ar. °Jy&. 
Ghedmec mecunem mend, scriptum 
pro ghedmet mecunem «servio» 
- ^ · 
PaK· 57> i^J^r at. iL·e^ \±>.| 
ghedmet cheran «famuli» pag. 
9.3. cf. getmetchar. 
Ghel mend, scriptum pro ghelt «hu-
s f 
mor» pag. no , ar. U à » . 
Ghesbeza «iltis» pag. 98, vid. cum. 
cara cuxan. 
Gho°Xmend. pro ghorox «gallus» pag. 
130, g^jjà·. 
Ghob «pulcer» pag. 86, U i i , cf. 
gubi, ghub. 
Ghocum «impérium» pag. 51, ar. pGL, 
ghocü car i. e. ghocumchar 
«procurator» pag. 101. 
Ghogai mecunem i. e. ghocari 
Haoua i. e. haouan «mortarium, in 
quo quid contunditur» pag. 124, yjjL 
cf. aouan, — haoua dasta 
«pistillum» pag. 94. 
Haoud «pelvis» pag. 97. 
H a c «pulvis» pag. 89, cf. ^ J t «grando». 
mecunem pag. 61, cf. S y i L «ass-
vetus». 
Ghoda «Deus» pag. 77, 
Ghoya dominus» pag. 105, X -^I i^a.. 
Ghoist «caro» pag. 112, o-w^J, cf. 
hung. h u s . 
( r h o n «sanguis» pag. 79, 112, ^yy^·· 
Darghor menehem «sepelio» pag. 
58, ^ Ó L j j s S j S 




Ghorsi «sedile» pag. 54, ar. ^mJIS. 
Ghosch «siccus» pag. 87, (jiyà.. 
Ghostenis «in persona» pag. 70, 
Ghub «pulcer» pag. 115, ^ y ^ · , cf-
ghob, gubi. 
Ghugira «conclave domus», «cubicu-
Ο. 
lum» pag. 119, ar. i « y * > . 
Ghuna «peccatum» pag. 46, sLiSq cf. 
guna. 
Ghriaar «emtor» pag. 




Id a c t Π «mendicus» pag. ιοί, ar. 
Hasap «lanio» pag. 101, ar. s_jL»os. 
Hamu «avunculus» pag. 114, cf. |*S&. 
Hamta «par» pag. 83, — be-
amta dispar ibid., Lìl»jc 
Mehamden mend, pro mehandem 
H e é «nihil» pag. 68, ^ f i ^ -
Hesti «pax» pag. 78, ^jitil. 
Mehelem «relinquo» pag. 48, ^JuJje. 
Hoca »pyxis», «arcula» pag. 94, jjUjjo. 
Honarmand «virtute praeditus» pag-
115, "— mendose honar 
m a n s scriptum pag. 116. 
Hostehen yzanat «maxilla. pag. m . 
H u e «caligae» pag. 121. 
Hghu «lepus» pag. 97. 
«rideo» pag. 33, cf. m e -
ghandem. 
Har i. q. ghar, har rox «quotidie» 
pag. 65, j y j i . 
Harais «ignis» pag. 79, cf. ( j ^ y f 
«tabula, in qua Persae res, quae ad 
ignis cultum pertinent, collocabant.» 
Harxan «vilis» pag. 88, cf. Sj^ Jc «va-
nus», «futilis». 
Halai «legalis» pag. 115, ar. 
halalxa «legitimus» ibid. f^JiC .^. 
Y a «vel» pag. 72, I45. 
Yaane «quasi» pag. 70, ar. «sci-
licet», «nimirum». 
Jays «saltus» pag. 58, fortasse mend, 
scriptum pro 
Jausan «lorica ex anulis et laminis 
confecta» pag. 118, ^jmja·. 
Yacut «rubinus» pag. 108, ar. UiL»lj,  
yaeput cabut «sapphirus» pag. 
IO9, ÒyJptZJyAj. 
Yaga «locus» pag. 89, cf. exoti. ^yèta. 
J a n «anima» pagi 113, yjL·^. 
Jank «bellum», «pugna» pag. 29, ιΧλλ·. 
J a x a «premium» pag. 46, ar. 
Jamà «lectus» pag. 123, — «vestimen-
tum» pag. 120, — jama 
mecanem «exuo» p. 22, vid. 
Jame «recuperatio» pag. 49, fortasse 
ar. «collectio». 
Y ^ r i «auxilium» pag. 6, 77, ^ U ,  
yari medehem «adjuvo» pag. 6. 




J arra «chirurgus» pag. 101, ar. 
Yalmas tadamas» pag. 109, ^UJl. 
Jend »avus» pag. 114. 
Joap «responsum» pag. 52, — jo^P 
medehem «respondeo» ibid., arab. 
s r -
J o o s a «nuces moschatae» pag. 92, 
• Sonum j litterae / , y, i designarli, littera autera j etiam p· designare potest» 
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τ * 
J ustrua «inquisito» pap. 32, 
Mei usseri «bullo» pag. 10, ^ ó ^ - à y ? · 
Beiubanj «momentum» p. 37, ^LajLsXJ, 
cf. meiunbanem. 
Μ e i U r e m «inquiro» pag. 32, 
Jurum «condemnatio» pag. 13, — ju-
rum mecuncm «condemno» ibid., 
ar. ba iurm «injuriose» 
pag. 67. 
Jurta «simplex» pag. 83, mendose pro 
Jlieta scriptum, ÜJŰ 
Jmiana ì. e. jouanan «juvenes» pag. 
,87. 104, jjLilj^a., — jouanj «Juven-
tus» pag. 8(>, 
Jomaha «lectus» p. 119, s_jI«2s. x/cL·»., 
cf. jania. 
Jomanl «homo liberális» pag. 113, 
àyóy*., — ba jomadi i. e. ba 
jomardi «largitcr» pag. 68. 
Meiunbanem «removeo»» pag. 50, 
JllSUXOU «praetcr» pag. 70, j! ys». 
C a «puteus» pag. 89, s U . 
V -
Cacui « malleus» pag. 96, 
ture. ^-Cs., èachuè pag. 
100. 
Carni i. e. éamin «terra», — iami 
mebirem «aro» pag. 8, ^jSyJ ^yyuey 
Cand «quantum» pag. 70, iX*^·,  
éandan «tantum» pag. 71, ^ t i C i i . . 
Carcll «rota molae et omne, quod in 
orbem agitur» pag. 62, 
Caréi «mercenarius» pag. 101, cf. ^Us. 
apud V I : LLF .RS. 
Car i iga «astur», «nisus» pag. 129, vid. 
,· 1 m cura, òaréiea. 
C e r «subtus» pag. 70, j ì y «pars infe-
rior rei». 
Cera «quare« ibid., Ι^λ·. 
Cerd «flavus» pag. 108, ò j y 
C i «quid» pag. 70, «4*.. 
Ciacmac «excussio ignis» pag. 90, i a g . 
U M * · 
Ciacbuő i. q. i achu i ibid. 
Ciarzan «linteamen» pag. 123, vid. cum. 
òiarzau. 
Cibac «argentum vivum» pag. 94, ar. 
Cil chaade «September» pag. 81, ar. 
pers. Xí\jÚL)S, 
• praeter — interdum ') et semel λ Jem ai y 
3 2 6 
C i s e «res» pag. 86, 
Ö i u r ü b a «puls cumino et aceto cocta» 
pag. 94, b s ^ . 
C o u u «trabs» pag. 120, 
C o u l u m «superfluum» pag. 54. 
C o c h a «pannus» pag. 98, ture. ύ ^ . 
C u a n a c «uncus» pag. 122, J X u * . 
C u a l d u s «acus grossior» pag. 102, 
LTjdJIya.. 
Λ s » 
C u r a «falco albus» pag. 129, 
C u s t fortasse i u f t legendum «pix» pag. 
95, ar. o i j . 
T . 
T a «donec» pag. 65, Li'. 
T a o u a «vas latum» pag. 124, Sjb' s. 
d b . 
T a o u a r «securis» ibid., ^-o s. 
T a o c «perdix» pag. 130, cf. ture. (Jjjb". 
M e t a c h e m mend, pro m e t a r c h e m 
«findor» pag. 11, ^Judl^J . 
T a t a u l «vigil», «custos» pag. 105. 
T a n «corpus» pag. i n , ^ji'. 
T a n a c h a r «borax» pag. 93, 
T a n a h a «solus» pag. 76, Lgjj'. 
T a n u c «tenuis», «subtilis» p. 
87, JCÌS. 
T a n e m e g i r e m «stringo» p. 56, 
T a n g «cingulum» pag. 122, — «sarcina», 
«fascis mercium» pag. 102, J C o 
T a n d r U S t i «sanitas», «integritás» pag. 
86, ^ikvjdx3'. 
T a x a «recens», «vigens», «florens» pag. 
87, S^b. 
T a x a n a «flagellum» pag. 28, Júbji . 
T a s ? «plevis tonsoria» pag. 100, cf. 
t e s t e , 
T a s i n a «sitiens» pag. 55, 
t a s i n a e m «sitio» ibid., |J sJuiJ. 
T a o S «pavo» ibid., ar. 
T a o r a «saccus» pag. 122, fortasse idem, 
quod cum. t o p r a . 
T a u a r «fossa, in quam vigiles hortorum 
umbrae capiendae causa se recipiunt 
pag. 102, ì j y i 
T a u i g a r «pellio» pag. 97. 
T a u s t a «estas» pag. 83, ^ U ^ j b ' . 
T a k a «caper» pag. 128, «Jb. 
T a k i a t m e c u n e m «sustineo»pag. 35, 
c. y ì «inniti aliqua re», 
&AXÍ auctore Vui.LERS proprie est 
t-
vox arabica ad ar. pertinens. 
T a c t a «tabula» pag. 120, Xa^VÌ,  
t a c t a b u s m a i pag. 90, cf. apud 
VULLERS J i y j XAÍEVJ. 
3 
1 asgar «ludibrium», «irrisio» pag. 104, 
«jSUhJ. 
T a z «corona» pag. 104, e-G. 
Tabac «discus» pag. 124, ar. iJ^mC. 
s , 
Tabiat «natura» pag. 40, ar. SjlajJs. 
Tarn «sapor» pag. 86, — tam me-
stanem «gusto» p. 55, ^ J j b u * pjtief 
vid. ar. ^JtSó, cf. tamxai. 
Tam mexanem «sileo» pag. 60, j»^ 
Tamam «perfectus» pag. 13,— tamam 
mecunem «absoivo» ibid., — ba-
tamamj «perfecte» pag. 67; — ta-
manj «complementum» pag. 115, ar. 
Tamxay «gustus» pag. 81, cf. tam. 





Tar mecunem «humecto» pag. 10, 
Taragia «portula» pag. 120, icaSo^J» 
Taraxu «libra» pag. 90, j^Li'. 
Tarichi «obscuritas» pag. 82, tariguj 
ibid., ^SCiJj). 
T a r g o s «lepus» mend, pro cargOS 
scriptum pag. 128, y iT'f*' ' 
s " 
Tartib «ordinatio» pag. 40, ar. ^ j J y i , 
— tartib mecunem «ordino» 
ibid. 
Tars «metus» pag. 46, — me-
tarsen «timeo» ibid.,— «dubito» pag. 
22, jjtí-f^jS· 
Tarsidehen «cerebrum» pag. in. 
Tarziana «tubus» pag. 121. 
Tarta «lactuca» pag. 126. 
Metalaben «peto» pag, 43, ^tX^JJe. 
Talamaöi «interpres» pag. 105, cum. 
telmaè. 
Talk «amarus», «acer» pag. 83, ^Τϊ , 
cf. telchi. 
Teysa «ascia» pag. 99, 2UÌ«Aj'. 
T e b «medicina» pag. 37, — t e b m e -
si , 
dehem «medicor» ibid., ar. 
T e x «velox» pag. 87, -yf3. 
fi i - j. 
Tesarj «irrisio» pag. 33, ar. ^.iXw.j", 
fi ^ — 
y <V <0 etc. 
Teste «peivis» pag. 124, cuùj', cf. tas. 
Terek «millenium» pag. 81, cf. til^ J. 
Terf ? «caseus siccus» pag. 107, vid. 
O^j. Ceterum haec glossa et ters 
legi potest. 
Telchi «acerbus» pag. 84, ^ J j , cf. 
talk. 
Tixga «fascia cruralis» pag. 121, cf. 
ture. yfJ. 
Tira «ira» p. 32, i y j f j , — tira mesa-
u e m «irascor» ibid., ^pA-i tjJfS «indi-
gnari», «irasci», tiraguj «offensio» p. 
42, — tiragui mecunem «of-
fendo» pag. 41. 
1 ll'sar S. tirgar «qui sagittas conficit» 
pag- 103, 
Tokoui i. e. tokouim «liber ratio-
β «
 r 
numi pag. 90, ar. 
9 
Toghm «scmen» ibid. fAaJi, tohm 
pag. 54, — tokm madaxem 
«semino» ibid. ^jJü-ljöl j»<VV 
Tosak «inferna» pag. 78, 
T o r «recens», «virens», «humidus» pag. 
87. / · 
.9 9 
Torak «psittacus» pag. 130, cf. laj^j. 
Torna «grus» pag. 129, ture, torna. 
9 
I U pron. 2. pers. pag. 72, gen. 
aòani tu pag. 73, t^^ f, pi. ysma 
ibid. 
^ 9 
Metuanem «possum» p. 42, ^^ u^öly»'. 
1 íltech «psittacus» pag. 130, ^Jjj'. 
1 utia «species floris albi, quae siccata 
ut collyrium adhibetur» pag. 192, LaJjJ. 
Tusaydem mendose pro cusaydem 
.9 
scriptum «absolvi» pag. 7, pOL&S^ 
— besau i. e. becsau «absolve» 
ibid., — becsais «absolutio» ibid., 
(jioLiiT «apertio». 
Turt «torta» pag. 103. 
τ -
 0
 ·. I u r p «raphanus» pag. 127, i^j. 
Turb nom. medicamenti purgativi pag. 
9 
96, cXJ^J. 
1 r a k «fissura», «ruptura» pag. 23, ^y·*. 
Trahida «fissus», pag. 85, sJvxS^j'. 
Metrasse i. e. metrassem «rado» 
pag. 49, jjtXjyily», — trasida 
«rasus» pag. 84, sjvjy^fyj'. 
Τ r e i «lena» pag. 104, cf. Xjljj'. 
D . 
Medaem «do» pag. 18, 
Dauan «cursus» pag. 12, — 
medauen «curro» ibid., ^ c b l j ó . 
Daug «casa» pag. 102. 
8
 a ' 
Dakil «campus» pag. 90, cf. ar. 
Dacsur «concambium», «permutatio» 
pag. 14, fortasse male scriptim pro ar. 
Medanem «scio» pag. 52, ^ j u ö b . 
Danda y fii (dandan y fil) «ebur» 
pag. 92, Juvi (jLVjó, cf. dendan. 
Dast «manus» pag. 112, o^vuO, — 
rafidast mend, scriptum pro kafi-
dast «palma» ibid., sJáS^  vid. 
ο , 
ar. ι_οΤ 
— dacsur mecunem 
«commuto» ibid. 
Dastana «serra» pag. 100, JóÜCwií 
Dastar «mantile» pag. 123, 
329 
Delien yamade ital. «forcella», germ. 
h e r z g r u b e pag. m , slXjw ( j ^ o . 
Deildan «den.s» pag. n o . ^ I j j O , cf. 
dandan, — gostin danden 
«gingiva» ibid. ^jIlXjO . 
Dei" «tarde» pag. 71, y?.^· 
Del « .stomachusipag. i i i ,— elli «cor» 
ibid. J o . 
Dela «mustela foina» pag. 98, xJo, ar. 
Diar em «videor» pag. 6.3, |.l ^IcXjO. 
Diouachar «textor» pag. 103. 
Diuana «stuitus» pag. 116, xjljjO. 
Dittar «murus», «paries» pag. 119.^IjjO. 
D i g «heri» pag. 80, L?oO i- q. cf. 
etiam hung, tege, teg-nap, quod 
fortasse e lingua pers. depromtum est. 
Digar «aliter» pag. 64, -^SoO, — di-
gargü i. e. digargun «pcrmuta-
tio. pag. 35, ijjS ^XoO, —digargü 
mecunem «permuto» ibid. 
Dinj «lex» pag. 77, ar. 
Disais migirem «quicsco» pag. 47, 
cf. ijijoLwl «quies». 
Dilgllia «oetober» pag. 81, itSXwSxJI ^eò. 
Dilghosi «consolatio» p. 13, ^.V,.rtv.'θ 
«contenti animi status», diJchosi 
pag. io. — dilkosi medebm 
D a m «rete» pag. 70, pio. 
Damad «gener» pag. 114, oLe!o«spon-
sus» et «gener». 
M c d a m e m « i n f l o » pag. 33, ^ΛαχΌ. 
Damissa «flatus» ibid., (jiwoO. 
Daftar «liber rationum» pag. 90, ^λϊΟ. 
Dafrafros «revenditor» pag. 101, cf. 
Dar «in»pag. 67, «3, — dar an oaglit 
«tunc» pag. 71, Cidij ^O, dar 
dria meroem «navigo» pag. 38, 
Dara «vallis» pag. 88, S^ O. 
Medarem «habeo» pag. 30, ^ .ώΐο. 
Daru s. daruana «medicamentum» 
pag- 94- s. ^ l o 
Darues «pauper» pag. 47, 116, jioj^O. 
Dart «dolor» pag. 19, — dart me-
darem ibid., Oj<5. 
Dars «sutura vestis» pag. 17, j^O. 
Darzanj «cinnamum» p. 91, 
Cui daròini «flos cinnami» ibid. 
Γ» 
Darniie i. e. darmien «intus» pag. 
67. c l ^ e f 
G £ 
D a l a i «censarius» pag. ιοί , 
JNIO. 
D e «pagus», «vicus» pag. 89, SO. 
Deen «OS» pag. no, ^L»b, j^JCO. 
D e e «vas coquinarium» pag. 124, 
(JoO. 
Declian idem, quod duchan pag. 91. 
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(mendose pro d. medehem) «con· 
solor» pag. 13. 
D o a «laus» pag. 34, ar. 
Dour «procul» pag. 67, — dour 
mecunem «dilato» pag. 8, dour 
mebassem «caveo mihi» pag. 12, 
Doktima «sutura» pag. 119, cf. ture 
j i i ó . 
Medoxem «consuo» pag. 17, j ^as - jO . 
Dost «amicus» pag. 6, — dostl «ami-
citia» ibid., — dostyghuda «cari-
tas» pag . 78, — dost medarem 
«amo», d o s t d a r i m p - . ^ J u i l d o - ^ j d , 
dosdar merd «homo amabilis» 
pag. 115, ύγΛ y j U é w . o . 
"TX ' » 
Duum «secundus» pag. 83, 
D u e «fumus» pag. 28, 125, ^Là-O. 
Duchan «officina», «taberna», pag. 89, 
ar. J S * . 
Duet «atramentarium» pa^ . 90, 
ar. s i c f . hebr. 1"% 
Ducta «duplex» pag. 83, Lj' jO. 
Dugar «faber lignarius» pag. 99, y d j O 
apud Ivi, A TROTH CM. 
Dughes «pauper» pag. 116, 
«caput calvum» meton. pro «pauper». 
Dunia «mundus» pag. 88, ar. DiO. 
Dusdanj «furtum» pag. 27, 
baduxdi «furtive» pag. 66, - dusdi 
mend, pro dusd «fur» pag. 28, 
— medusdem «furor» pag. 27, 
Dusma i. e. dusman «imprecatio» 
» 
pag. i l , i^j+mìJ «inimicus», «nuser», 
— dusma mecunem pag. 10. 
Duba «vesica» pag. 113, J j l j ' «pus tu la» , 
cf. osm. 
Dumb «cauda» pag. 18, 
Dura « perdix» pag. 130, vid. 
apud VULLF.RS «avis quaedam colo-
rata instar avis phasianae.» 
Dula «acclivitas maior» pag. 88, *Jj«>. 
Dulab «apotheca», «cella promtuaria» 
pag. 90. 
Dulband «mantile» pag. 121, (XìaJ.O. 
Draus «scalprum sutoris» pag , 99, 
Dracs risma «longum filum, quo ad 
metiendum utuntur» pag. 100, 
Dragt « arbor pag . 89, draghi pag. 
128, A 
Dran «pondera librae» pag. 90, 
«pondus trium iwtLc et quatuor gra-
norum». 
Draxi «longitudo» pag. 85, ^ i ) , — 
dras «longujj» pag. 86, y^s>· 
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Drogoan « m e n d a x » p a g . u ; , p a g . 4 0 . — « e m e n d a t i o » p a g . 26 , 
J*· 
DrUSt « i n t e g e r » p a g . 83 , — « r e c t u s » 
Ν a « n o n » p a g . 6 8 , « j . 
Ν a a l « m u n i m e n t u m p e d i s e q u i n i , n e 
o f f e n d a t u r a b i n c o m m o d i o r e s o l o » p a g . 
β
 0 -
121, ar. Jüü, cf. nalbad. 
Naamatdar « h u m á n u s , p a g . 115, 
y j > v i d . a r . 
Naali « s t r a t u m » p a g . 99. 
Naaléa « s o l e a » i b i d . , 
Name « m a l u m a u r a n t i u m » p a g . 126, 
^Xjjti, cf. narangi. 
Naoua «pis tor» p a g . 102, (jjlj. 
Naon « u n g u i s » p a g . 112, 
Naobat « e x c u b i a e » p a g . 118, o-i j j 
a r . s a y j . 
β . 6-
Nacas «p ic tor» p a g . 102, ar . ^jiLej, 
β; ^ 
nacs « i m a g o » p a g . 21, ar . (ji«fij, 
— nacs mecunem « p i n g o » i b i d . 
Nachara t y m p a n i s p e c i e s p a g . 104 . 
Ν agli «herba m o s c h a t a » p a g . 106 , cJtj 
« q u a e v i s r e s f a l s a a d u l t e r i n a e t s p e c , 
m o s c h u s et a m b r a c o r r u p t a s . a d u l t e -
r i n a » in g l o s s a r i o V u L L E R B . 
Nagh « luna» m e n d , p r o magh « l u n a » 
p a g . 78, «Lo. 
N a y « t ib ia» p a g . 104 , ^ l i . 
drust mecunem « e m e n d o » i b i d . . 
« i u t e g r i t n s » . 
N . 
Nan « p a n i s » p a g . 103 , — napas i . e . 
11 an pas «p i s tor» p a g . 102, y > (^jlj. 
Nana « m e n t a » p a g . 126, Iàjlì. 
Naxdic «prope» p a g . 6 9 , c f . 
nasdic. 
Ν a s i Z « v e s t i s s e r i c a a u r o t e x t a » p a g . 
NasdlC « s e c u s » p a g . 71 , c X j O j j « p r o p e » 
v i d . r e s p o n d e n t e m g l o s s a m c u m a n . 
yaoh . 
s -
Naps « p u l s u s » p a g . 112, ar. ijOjls. 
N a m « n o m c n » p a g . 4 0 , | J j , — n a m 
medachem « n o m i n o » ib id . 
Namak « sa i» p a g . 57 , >ìLi, — na-
mak menehem « s a l i o » ib id . 
Namand g e n u s q u o d d a m s t r a g u l i e 
p a n n o c o a c t i l i , q u o d s u b s t e r n u n t s e l l a e 
e q u e s t r i p a g . 122, ιλ+i, —namand 
XI11 i d e m ib id . , t X + j . 
Namax digar « p r e c e s p r o m e r i d i a n a e » 
p a g . 8 0 , 
Ì , 
Nafay « o d o r a t u s » p a g . 81 , ar . 
naffas « h a l i t u s » p a g . 113, — 
nafas mecunem «resp iro» p a g . 8. 
Ο ύ ^ 
Nafarat «Vic to r i a» p a g . 6 1 . ar . y ù . 
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Nafìr «tuba» pag . 104, y f j ù · 
Nafrin «maledictio» pag. 10, — nafi'in 
mecunem ibid. 
N a r «mas» pag. 109, 
Narangi «color mali aurantii» pag. 108, 
^JojLi, cf. nainè. 
Nardorian mend, scriptum pro nar-
dllban «scala» pag. 120, ^jLiOjj 
Narm «lenis», «mollis» pag. 88, 
quod vocabulum loc. c. falso marm 
imprcssum est. 
Nalbad i. e. nalband «faber ferra-
rìus» pag. 96, J o - J j i i , cf. naal. 
Nek «bonus» pag. 75, pi. nekent pro 
nekan, — nek «bene» pag . 64, 
Nigaa «custodia» pag. i l , 
nigaa mecunem «custodio» ibid. 
Nigh «clavus» pag . 119, -^fuo.* 
Nixech «urina» pag . 42, 
o,  
nixech mirixen «urinam reddo» 
ibid. 
Nixia «terminus» pag. 106, cf. 
proprie «hasta», «vexillum», «signum». 
Nisan «signum» pag . 53, ^Liyy, — 
nisan mecunem «noto» ibid. 
Nisista «demissus» pag. 85, ìUauLì ì . 
Nim rox «meridies» pag. 80, 5^7-»-^ · 
N i l «indigo» pag. 91, J - y . 
Nouma «malum aurantium» pag. 126, 
cf. ar. 
Nour «lumen» pag . 32, nur pag . 34, 
β . 
a r . ^ j , — nour medarem «illu-
mino» ibid. 
Noeta mend, pro nocra scriptum «ar-
nec pag. 86, JUj, — nektár 
«melius« pag . 68, neCUtar idem 
ibid., — neku j «bonitas» pag . 85, 
nektár mechunem «meiioro» 
pag. 37· 
Neclie «corium pecorinum» pag . 99, 
vid. OU17J viLò apud VUI.LERS. 
Menchem mend, pro menechem 
«pono» pag . 46, j u ú L ^ j . 
Nestera «lancetta» pag. 100, ^Ju i -O. 
Nebina «caecus» pag. 116, 
gentum» pag. 96, ar . Sy&i. 
Noeta «punctum temporis» pag. 79, ar. 
a 
X to ili. 
N o g «novus» pag , 87, y j . 
t » 
Nogol «fundus» pag . 89, J j j k j «pro-
fundus». 
> 
Noghut «cicer» pag . 131, j . 
* IV interdum in par te codicis nostri pers. pro m apparet , e. g. glossa sequens 
nixech, nagh, tienomayem. 
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Nenomayem mendose scriptum pro 
menomayem «infingo» pag. .52. 
Nuisenda «scriba» pag. 91, «scriptio» 
pag. 55, sju^jyj, — menuisem 
«scribo» pag. 54. 
« 
Xaamety «labor» pag. 54, c h ^ , 
o-
vid. ar. 
Xayt mend, pro zade S. zad «na-
tus» pag. 40, sii}, of}, — mexaurri 
«nascor» ibid., ^ Ü } 
Xanachar «gloriabundus» pag. 117, 
ο 
fortasse ^IXIi5, ar. ^j-Jö. 
Mexanem «sono» pag. 54, mexam 
imp. ibid., — «percutio» pag. 45, — 
• pianto» ibid., ^jO}, imp. ^j},cf. hung, 
zengek, cf. etiam mecanem. 
Xanu «genu» pag. 113, jjfy 
Xang «bellum» pag. 118, 
Xangar «faber fcrrarius» pag. 96, for-
tasse 
Xangar «rubigo» ibid., y j o } . 
Xamin «terra» pag. 78, 
dar zamin mexanem «pianto» 
PaJi· 45. v i d - supra. 
Xarnaden fortasse xacnaden ìegcn-
dum imentum» pag. i n , ^jltXsaJ}. 
Manxel «mansio» pag. 35, ar. Jyiuc. 
Benmoyos «per dcmonstrationem» pag· 
38, — melmanem mend, scriptum 
pro menmaem «ostendo· pag. 27, 
» 
Xarpa «caligae» pag. 120, ^cbj-w. 
Xala «ros» pag. 82, «Jljj. 
Xedid merd «castus» pag. 115, 
ÒyX 
X e n «mulier» pag. 109, — x e n 
sachird «famuia» p. 105, ^ y 
vid. — xen chetmetchar 
idem ibid., l^XkxAi» ^jy xen-
halal «uxor» pag. 114, J i k í . ^ y 
fi --
vid. ar. 
Xendaganj «vita» p. 63, 86, 
, -jlScXiy 
Xer surch «aurum» pag. 96, ^ y » ) ) 
Xernec «arsenicum» pag. 92, -^fJy. 
X i a i l C «carus» pag. 116, in cod. «adue-
ncs», fortasse it. «avvenente». 
Xiada «supertluum» pag. 85, ar. s iL · } 
«augmcntum», «incremcntum». 
Xiam mecunem «noceo» pag. 40, 
^L·} «damnum», «noxa». 
Mexiue (mexiuem) «vivo» pag. 63, 
imp. 
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Xingaf «seiurus» pag. 9; . ar. pers 
X itigli «catena» pag . 124. 
Xist «turpis» pag . 59. 8ft, 11ft, o u i g , 
— Xistl «turpitudo» pag. 86. ^Xx^y 
Ximisti «hieins» pag. 84, 
Xire « vestis inilitaris ex anulis ferreis 
conserta» pag. 118, SO, cf. SXirC. 
X l l l l «tapetuni» pag. 90, 125. « d y 
X l l »bre\ iter». «1 ito» pag. ft ). »y 
» » 
Xuan «lingua» pag. 110, ^ j ^ y (jb)· 
9 
Xuga «carbo» pag. 97, Jlc\. 
Xudixer «usura» pag. 85, y 
Saad «laetus» pag. 11ft. oLi, cf. sadj. 
Saadat «baculus» pag. 102, fortasse ar. 
5
 , Ο , 
8ιΛ*-<ΰ «canna, quae recta nata fuit.» 
Saat digar «jam» p a g . 6 7 , ^ 0 0 c ^ L w , 
vid. ar . àLcld. 
Saana «rector» pag . 49, — «judex» 
• a g . 105. ar . «è. 
Saap «alumen« pag . 92, ar. ^.X*. 
Saal 
j a m «Junius» pag. 81, ar. ^Lot»*.. 
Saioual «uni brel la . pag. 121, ^ I j j L · . 
S a u «nox» pag. 79, 
Mesauen «fio» pag. 2ft, sudem 
_ 9 
«factus sum» ibid. 
ο — , 
Saugal «Augustus» pag. 81, ar. Jlj-ώ. 
Sailda «bilis nigra», «melancholia» pag . 
79, ar. 'J3yMu. 
Sauxi «pianta» pag. 93, Sy-cw. 
SaUS «viridis» pag . 108, sausi idem 
pag. 86, yJuM. 
Sausar «mustela 
martes» pag". 8, \ 
Sakar «saccharum»» pag. 91, 
Sakra «planities» pag. 90, ar. 
Sach «erus» pag. 113. ar . ^l**. 
G o , 
Sachar «intestina» pag. i n , ar. jisx.** 
«pulmo pec. brutorum». 
Sagri «corium tergi postcrioris vei clu-
niutn equi, muli, asini» pag. 106, 
^ x L b . !.. cit. glossa sagri in co-
lutnna pers. et cum. linea vocabulo 
lat. «corium» respondent! et non linea 
prOxime superiori, uti in editione no-
stra et apud Kl.Al'ROI HUM, debebat 
impressa esse. 
Sagt «firmiter» pag. 66, —-
saghte «densus» pag. 84, — saht 
«valde» pag. 72. 
Saya «planus» pag. 84, ar. iifcUo «terra 
plana». 
Saya «umbra» pag. 125, x jUv. 
Sadaha «eleemosyna» pag. 77, arab. 
s-, , 
xSJue. 
ο , , 
Sadaf «ruta» pag. 126, ar . 
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Sadj «gaudium» pag. 20, ^cjLg., cf. 
saad, — sadi mecunem «giu-
deo» ibid. 
Sanadae numd. pro sanidan pag. 5· 
(jJcAÀgó, — mesnoem «audio» 
pag. ι, pyÀjitX. 
Sanau mecunem «nato» pag. 39. 
jUAÌ, - sanaubar «natator» ibid. 
Sang «lapis» pag. 89, — san 
gllj «lapis auri» pag. 91, ^AAm, — 
«gravis» pag. 76, ^jjcCòw, rectius 
sangui! scriptum pag. 87 ut non 
sangurj, uti 1. c. male legimus. 
Sandal US «santalum » pag". 95, iJlXáo 
forma ar. vocis pers. 
Sanduc «arca», «cista» pag. 106, ar. 
^i.cCCo, quod Persae pro-
nuntiant. 
Mesaxem «praeparo» pag. 43. 
imp., ^L·*, cf. ^jJo^Lau. 
Sazga' i. e. sazgari «concordia» pag. 
ti, i^li^L*, —- sazgai mecunem 
«concordo» ibid. 
Sapa «tripus» pag. 124, Ly»*. 
s.- -
Sabagll «diluculum» pag. 79, ar. ^LVAŰ. 
Appositumni soau fortasse^sÉLw y y j 
legenduin est, ultima enim littera etiam 
G ^ j-
Π legi potest, vid. ar. 
Saballlid «castanea» pag. 126, i c y A y ^ i 
pro -icyAj sigi. 
fi ^ 
Sabor «aloe» pag. 9), ar. · 
Sabllk «levis» pag. 68, iLLu, oua-
Sablichi «leviter» ibid., 'j. 
Sabur mecunem «expecto» pag. 23. 
G V — 
ar. jy>o «patientia». 
Salite bay fort. mend, pro sahte bay 
scriptum «pessimus»p. 69, lVj 
cf. sagt, salite, saghte. 
r- 8 0 1 S a m a «candela» pag. 124, ar.  
samadan «candelabrum» pag. 123, 
^jtlV » t ,y,. 
Sambe «dies sabbati» pag. 80, SaÀaÌ, 
hung, szombat, — jec sambe 
«primus dies hebdomadis» ibid., 
XjlkjÙ, dJb, dll sanbe «feria se-
cunda» ibid., jii jJ , 
«feria tertia» ibid., 
se sambe 
LT 1 -— 
caar S . «f . quarta» ibid., J Í 
-— pa i l S. «f. quinta» ibid., J Í 
Safar «iter» pag. 61, ar. ^.Àw. 
G;" -
Safar «Januarius» pag. 80, ar. J W . 
Saftalu «malum persicum» pag. 125, 
, — saftalu di rusta 
ibid. 
Safra « bilis flava» pag. 79, 'Jyi^o. 
s
„« -
Safra fistula» pag. 56, ar. SjÀao, — 
safra mecanem «sibilo», «fistuio» 
336 
ibid., quod ad mecanem, cf. me-
xanem. 
Saray «palatium» pag . 89, ^ y ^ . 
Sarah froz «capo» pag. 102, J Ì j ^ à j ' 
a ~ 
Saraf «nutnularius» pag . 90, ar. *— 
Sarouar «dux» pag. 105, y y y · 
Sard «frigus» pag. 27, óyM, — sard 
d a r e m «frigesco» ibid. 
Sarseu «locus declivis» pag. 89, cf. 
S e f «ponium» pag. 129, yJy*. 
Sef anar «malum punicum» pag. 125, 
L^il cf. gulinar. 
S e r «leo» pag. 127, jX^i . 
Sei" «caput» pag. 109, yM. 
Seraghag «ephippiarius» pag. 101, vid. 
ar
· l r r -
Serap «vir.um» pag. 90, ar. l i y i . 
Seref «plumbum» pag. 97, sJ^av. 
Serot guenda «cantor» pag. 103, 
StXÀjljis· ÚjyM. 
Selek «beta» (olus) pag. 127, ar. t^ji-bw. 
Selek «arma» pag. 118, selech pag. 9, 
ar. — selech mepusem 
«loricam induo» ibid. 
Sia «niger» pag. 108, sLy, — siay 
Sarmasara «verecundia» pag. 62, 
jLmjCjÀ,, — sarmaser en «vere-
cundor» ibid. 
S a l «annus» pag. 78, tJLu». 
Salam «salutatio» pag . 57, ar. 
— salam medahen «saluto» ibid. 
Salvar «caligae» pag . 120, cf. hung, 
salavári «tibiale», arabice 
Ρ
1
· V ) ' ^ · 
Salg «salvia» png. 126, ture. LóJLw, 
cum salg. 
Salgam «rapum» p a g . 127, 
Seym cham' «quietus», «taciturnus» 
pag . 116, ja^cLs». 
S e e s. s a g «canis» pag . 128, l C w . 
Senaat «ars» pag. 104, ar. &£.Làa=. 
Sest «prima diei hora» pag. 79. 
Sepa «tripus» pag. 123, La*», pro L· 2u<u 
—
 s a P a PaS- I24· 
«color niger», «nigritia» pag. 86, 
Siac «ramus arboris» pag. 123, 
Siagingiaf «sciurus (varietas nigra)» 
pag. 97, ar . pers. 
Sighastan «fissura» pag I I , ^ j j J m X m . 
Sina «pectus» pag. h i , Xàa-w, — Sl-
naband «pectorale» pag. 122, xÀ-y* 
ckÀJ «strophium, quo mulieres mam-
mas praecingunt». 
Sinakdar «industrius» pag. 115, 
— sinach «cognito» 
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Khorasan ex arbore e genere oleae 
colligitur, pag. 92, os i iò» 
Sirill «fluire» pag. 83, j j J j . y Ò . 
Soail «lima» pag. 34, ( jUfj -u/ . 
Soal «quaestio» pag. 47, ar. Jf^u». 
Souagam «sero» pag. So, p l X l g y i 
«tempus nocturnum». 
Sotti) kam «matutinum tempus» ibid., 
pag. 15, vc^Llcì, — m e s n a s e m 
«intelligo» ibid., ^X^-LaaL , imp. 
J^MLLW. 
Sinidanj «auditis» pag. 81, ^Λλ·*-"1 · 
A T e s i n C i n «sedeo» pag. 54, 
imp. ^ J f M j . 
Sisa «vas vitreum» pag. 123, 
Singft «cinnabaris» pag. 95, O^JCöci, 
et non «sinapi», uti in vocabolario 
cumanico interpretati sumus. 
Sinda «incus» pag. 96, Stk*M. 
Slbis «pediculus» pag. 129, j o y » . 
S u n «pecunia» pag . 91, 106, «ar-
gentum». 
Simar «numerus» pag. 39, ^ L y i , — 
incsmarem «numero» ibid., 
Simser «gladius» pag. 118, ^ y i y i , 
simeser kar «gladiorum faber» 
p a g ΙΟΙ, β j y à y i . 
^yjCyb, vei fortasse p l X l ^ y i , quod 
non solum tempus nocturnum, sed 
etiam tempus matutinum significai, vid. 
locum citatum ex MlRCHONI) apud 
VULI.ERS. 
Socliom «sermo» pag . 34, ^ j J x w , — 
sochom megoem «loquor» ibid. 
Soga i. e. SOgan «lima» pag . 96, 
^jLff.*»/, loc. cit. in columna lat. male 
«linia» scriptum est. 
Songur «avis parva, nigri coloris et cri-
sta praedita» pag . 130, ^[j^» 
Sonbul «hyacinthus», «spica nardi» pag. 
ι » 
93, J y U / . 
Sozan «acus» pag. 97, ij^t". 
Mesozanem «ardeo» pag. 6, besu-
" J 
z a n ibid., imp. 
Solach «foramen» pag. 28, cf. 
sulach. 
Soltan «princeps», «dux», «rex» pag·. 
104, ar. 22 
Sit" «allium» pag. 127, 
S i r ' felis lynx» pag . 98, cf. ^ y i . 
S i r «lac recens mulctum» pag. 131, « y £ , 
cf etiam S ^ y i . 
Sires «gluten» pag. 102, cf. etiam 
hung, csiriz. 
Sirichisch genus mannae valde aesti-
matum, quod auctore VULLERS in 
CODEX CUMANICUS. 
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Mesuiren «lavo» pag. 33, ^ c V a j ^ í , 
imp. yÙJ S. . 
Suulu «palea» pag . 131, ture. ^Jj-w. 
Sllkar «maritus» pag. 114, y ^ y ^ -
Sust «piger» p a g . 116, c u u » . 
Subusta «pulegium» pag. 131, cf. 
Suf franchi «vellus» pag. 107, arab. 
e 
. » OjaO. 
Sufra «mensa» pag . 120, iyiuu. 
Surg «ruber» p a g . 108, ρ - γ * · 
S- ' 
S u r a t «imago» pag . 21, ar . S j y o . 
Surut «cantus» pag . 12, » > 5 ^ , 
surut megoem «canto» ibid. 
Surna «lituus» pag . 103, L j^ . 
Sulach «foramen» pag. 122, i ^ y " , 
cf. solach. 
Mesulfen «tussio» pag. 60, ^ A - s J l L . 
Squista «fractus» pag. 83, aJb^Xli , 
cf. schistenj. 
Scan fortasse b tan legendum «venter» 
pag. i n , ar . J j i i J . 
S c a n a «scamnum» pag. 100, cf. &Α»Χ»Ί. 
Scamusdar «insanus» pag. 116. 
s 
Schinga «tornus» pag. ioo, cuman. 
schinia. 
Schistenj «fractura» pag. 27, 
Scaft «tortus» pag. 83, umjLw, be 
( . .) a t «non tortus» ibid., fortasse 
Scarlat «coccum», ital. «scarlatto» pag . 
107. 
Mestanem «recipio» pag. 51, — «acci-
pio», perf. staden, imp. bistan 
pag. 6, ^JòLlu» s. ^ J ó L ù u , vid. 
etiam ^jOLaav s. ^oLicu/. 
Stab «cito» pag. 
69, v J j u . 
Stabir fortasse mendose pro stabit 
scriptum pag. 66, ar. ute^bi. 
Stara «stella» pag. 78, »jljuu. 
Stun «columna» pag. iao, ^jyUu. 
;. t Ì 
Strao «grossus» pag. 
Sxire «lorica» pag. 118, 
Spanac «olus Hispanicum»' pag. 126, 
cum. yspanac. 
Mesparem «commendo» pag . 51, 
Sped «albus» pag. 108, Jucax*»,  
spedi «albedo» pag. 86, ^cVax**. 
Smurut «smaragdus» pag. 109, àycy 
— meschinem «frango» ibid., 
^VUUCi, imp. cf. squista. 
e 
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Schl «scutica» pag. 122, proprie 
genus hastae parvae, cf. arab. eb·»' 
Zandid «desiderium» p. 22, ? eb»} ^ jy , 
— zandid mecunem «desidero» 
ibid. 
Zafran «crocus» pag. 93, ^ j !y^y 
Zardauais «mustela zibelina» pag. 98, 
fortasse zard + ajuan (auan), 
vid. 
P . 
Paand «admonitio» pag. 9, J U j ,  
paand medehen «admoneo» ibid., 
rectius p. medehem «Consilio» 
pag. 13· 
P a c «mundus», «purus» pag. 87, d b . 
Paga «stabulum» pag. iá i , 8 Ü o b . 
Pagar «circinus» pag. too, y^r?.· 
Paghi «nervus» pag. 112, 
Paham «intellectus» pag. 31, jvfi,   
paham mecunem «intelligo» ibid. 
Pay «pes. pag. 113, ^ b , — pust y 
p a y «tarcus» ibid., ^cb ocwyj,  
angust y pay «digitus pedis» ibid. 
Payc «cursor» pag. 101, J f . 
Paynganbar «propheta» pag. 77, 
Paymana «mensura» pag. 36, 85, 
j ó U a j , — mepaymanem «metior» 
ibid. 
Patia «rex», — «princcps» pag. 104, cf. 
«custos», S j b «pastor», — x e n 
y patia «regina» pag. 105. 
Padisa «imperátor» pag. 104, s b i j b , 
cf. patia, — xen i padixa «im-
peratrix» pag. 105. 
Panahan «absconsio» pag. 7, jjLgÁJ, 
panaham mecunem «abscondo» 
ibid. 
Panir «caseus» pag. 131, 
Mepandarem «putop .45 , ^ J u ^ I c X á j . 
imp. 
Panba «lana arborea» pag. 92, Xjùj. 
2 2 · 
«propulit egitque camelos» apud 
GOLIUM. 
Mezasem «gusto» pag . 29, ^(Λ-ν-ώ^. 
Zer meroem «descendo» pag. 120, 
Ziazim ab «fons» pag. 28, »_)! 
Z z u c h a n a «tìumen» ibid., 
«Oxus». 
.34° 
Panbi «nodus» pag. 99. 
P a x «pone», «post» pag. 78, vid. 
pes. 
Mepaxem «coquo» pag. 13, 
imp. cf. pughta, polita. 
Pasachona (pasachonan) «domus 
velis subtilibus exstructa» pag. 123, 
cum. chosagan , ^jI^ìxAj. 
Pasana «calx pedis» pag. 113, 
Pasm «lana» pag. 106, 
P a r «piuma» pag. 107, ^J. 
Parahan «indusium» pag. 120, ^jjcI^aj. 
P e s «apud», «citra», «ante» pag. 64, 
— «juxta» pag. 67, 
Pesan j «frons» pag. 110, ^LìLaj . 
Pesman en «poenitet me», pag. 45, 
1*1 jjU-uio, — pesmanj «poeni-
tentia» ibid., ^ j U j y i j , p e s m a y 
dil i. e. pesmany dil «soiicitudo» 
pag. 15, Jj> — pesman 
aöguna (az guna) «poenitentia» 
pag. 78, aLo }l 
Peroxa «gemma vulgo turcois appel 
lata» pag. 109, 
P i «candela» pag. 90, i. q. X a j , — 
— «adeps» pag. 131. 
P i a s «allium cepa» pag. 127, «Lo. 
Piar «pater» pag. 113, ^-o, cf. pir. 
Piuskseu «pruina» pag. 82, cf. 
fortasse „«.Ci \_X_wJ. 
P i e «spurius» pag. 117, g - o . 
P i s «ignobilis» pag. 116, 
Pisat «graviter» pag. 66, fortasse pisac 
scriptum, cf. o«-SX*«o. 
Pisiarbar «fortiter» pag. 66, cf. yyoàJ 
«quantum dorso gestari potest» apud 
VULLER.S. 
Pir «senex» pag. 87, ^aj, cf. piar, — 
p i n «senectus» pag. 86, 
P o S l S «vestimentum» pag. 120, (jiwijJ, 
cf. pusida, pusidenj. 
Meparem «volo» pag. 61, ^jAj^j, 
cf. par. 
Parti «pala» pag. 102. 
Paruarda «nutritio» pag. 39, 
— meparuarem «nutrio» 
Palati «clitellae» pag. 122, 
JUL. 
ibid., 
Mepalanem «colo» pag. 17. ^o J^L·», 
— «exprimo» pag. 56. 
Palang «leopardus» pag. 98, cXàAj. 
P a l l i «flatus» pag. 112. 
Paldomb «pertica» pag. 122, 
«lorum latum parti posteriori clitella-
rum assutum». 
Peda «apparitio» pag. 7, I4X/0, — 
peda mesouem /compareo» ibid. 
.34 
Postrad fortasse postini! legendum 
9 
«peliio» pag. 97, joóLw.j, cf. 
pust, pus ti. 
Puist «tergum» pag. i n , ovCíj, cf. 
pusti. 
Puystan «mamma» pag. i n , ^Laa*j. 
Pughta «maturus» pag. 84, — polita 
- * 9 
«eoctus» ibid., Xa^Xj, cf. mcpaxClTl. 
PllC «esca ignis» pag. 90, £74.· 
Plisida «indutus» pag. 84, s j 
pusidenj «tegumen» pag. 15, —-
mepussem «tego» ibid., — «in-
duo» pag. 32, ^iXa-ÌaJ, cf. posis. 
Pust «cortex» pag. 125, — «pellis» pag. 
112, o-av^j, cf. postrad, pusti. 
E 
D a «in», «cura·, «per» pag. (19, — «ad» 
pag. 64, Lj, et in multis composi-
tis e. g. ba eminj «tuto» pag. 71, 
^-Uol L, — bainmaane «taiit. r» 
pag. 71, LiLo ^jjI L , — b a I10-
muxi «humiliter» p. 66, L·, 
ba dustr j mend, pro ba durusti 
» 9 
scriptum «recto» pag. 70, ^aaajO Lj, 
bapachi «pure» pag. 69, (C^L? L , 
— ba panaguj «occulte» pag. 69, 
g «1 Lj s. ^jL^-àj «in on u!t.·», 
«clam.» 
ι 
P l lSt i «protcctio» pag. 21, ^^^Uio,  
pusti mecunem «defendo» ibid., 
cf. puist. 
Pusti i- e. pustin «vestis pellicca» 
pag. 98, ^-yCwyj, cf. pust, po-
strad. 
Pur «plenus.» pag. 69, ^j, bapuj 
i. e. bapuri «piene» ibid., 
Mepurscm «interrogo» p. 32, ^Juaaa/^j, 
imP· 
P u l «pons» pag. 89, J o , J7J . 
Psen mend, pro pser scriptum «tilius» 
"9 " 
pag. 114, a^vO s. ^aaO. 
Pser «princcps» pag. 104, ^wj , j u . 
ì. 
Baanda hai «mane» pag. 71, oIJccLj, 
..MXÌL», hai fortasse pro hall-
g a m i scriptum est. 
Baariìt «creditores» pag. 91, cf. eyl^Lj. 
Bayhon «iniquus» pag. 117. 
Baist «opus» pag. 104, oaaajLj «res ne-
cessaria». 
Ballar chardan «fidom habere», «cre-
dere» pag. 15, { j à j f ^ j b . 
Baksin «largiter» pag. 68, mendose 
<5 „ _ 
.-.rriptum pro bakrilll, vid. ar. y^S, 
BaC.fa «hortus» p. 89, AjSXjìLj «hortulus». 
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Bacs «portio» pag- 85, — «donum» 
pag. 19, (jixsao, — bacs duust 
(mend, pro dlirust) «pars integra» 
ibid.,— nim bacs »dimidium» ibid., 
semin bacs «tertia pars» ibid., 
ŐaarÜ bacs «quarta pars» ibid., — 
bacs mecunem «divido» pag. 20, 
— «separo» pag. 56, — mebacsem 
«dono» pag . 19. 
Bacsan «foilis» pag. 97. 
Bacha «pretium» pag. 26, l -g j , cf. 
bagha, — bacha menehcm 
«existimo» ibid. 
Bachat «fortuna» pag. 28, 
Bachanar megirem «amplector» 
pag. 8, ^ j J i i j i 
Bacila i. e. bacham «lignum rubrum 
ad tingendum» pag. 92, pX? s. |*jo, 
Sa-
ar. |V«J, bachami «rubicundus» 
G a-
pag. 108, ar . ^fij . 
Bacha i. e. bacham «simul» pag. 70, 
Bachi «relictus» pag. 48, ar. ^JjLj, 
S * 
(Sa>, cf. batchi. 
Bachil «invidus» pag. 117, J»sao, ar. 
ο 
J ls .L proprie «avarus», «tenax». 
B a g «vinea» pag. 89, g b . 
Bagat «probus» pag. 116, mong. ba-
ghator, hung, bátor. 
Bagican «hortulanus» p. 103, 
Bagirdi «rotunde» pag. 70, o b b . 
Bagha «pretium» pag. 106, l o o , cf. 
bacha. 
B a y i. q. b a d «malus» pag. 86, J o . 
B a y g l S «noctua» p. 129, ture. ^ y b L i 
Bayt «versus» pag. 72, vid. ar. 
s — 
* flT» «latus rei». 
Bacarsi «dubie» pag. 65, ^Miyi' b, 
vid. (j*>ó. 
Batal «valde otiosus», «iners» pag . 117, 
β a-
ar . J u a o . 
Batalchi «amare» pag. 64, b . 
Batchi «residuum» pag. 85, ar . ^ b , 
cf. bachi. 
Batha mepayem mendose scriptum 
pro bacha mepayem «duro» pag. 
20, . . . i j o o b LiL> vid. ar. 
l ib . 
Batta meroem «spatior» pag . 16, 
fortasse ^yiiy s-)b~ so «ad apricatio-
nem egredi.» 
Batram mend, pro baran scriptum 
«pluvia» pag. 44, j^tjL», — batram 
miaet «piuit» ibid. 
B a d «ventus» pag. 82, «>b. 
B a d «malus» pag. 116, J o , cf. b a y , 
— «male» pag. 68, — badtar 
«pejus» pag. 69, — baddi «malitia» 
pag. 86. 
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Baxou «brachium» pa£r Ì I 2 L 
β · 
ghost ibaxou .lacertus. ibid ν ^ ώ , ί 
Φ -
Baxcuj «pro. pag. 169, fortasse ^ s s j , 
vid. ucun in respondent! eolumna 
cum. 
I. B a s «accipiter. pag. 12g, ^b. 
Basa «osculum» pag. 4 , ,  
bosa medarem «oscuior», pL.rf. 
bosa dadem ibid. 
! Basarat «delectamentum. pag. 104, ar. f. —  
s j l í j . 
Basinnj «benigne» pag. 64, — , ( l u i . 
citer. pag. 65, ^ y u i . b . 
Basta « ligatus. pag. 88, xv..._y 
Bazar «forum» pag. 105, ^ b , ba-
xergan «mercator. ibid., ^ j K j j L 
Bazer «inferius» pag. 67, y y . 
Bazi . ludus, pag. 3 4 , ^ - b , _ _
 b a z i 
mecunem «ludo» ibid. 
Bafre «nix,
 p a g . 4 0 , > j y t c f . r a f r e > 
bafre miaet «ningit» ibid., 
tXjbxj '—j^ J. 
B a r «onus. pag. 30,
 ; b , — b a r m e -
cunem «onero» ibid. 
Bara «pellis agnina» pag. 97,
 c f . í y 
«agnus». 
Barayn «propter.
 p a g . 69, 
Barabar «aequalis.
 pag. 83, 
Badan «amygdala» pag. 126, pbb . 
Badar meroem «recedo» pag.
 So, 
«egredi», «exire» vid. ^ J o 
«foris», «extra» cf. bedra. 
Badizian «merezana» in cod. pag. 127, 
fortasse ^ U ^ d J «convolvulus». 
Badunbal meroem «sequor»
 P. 5 5 . 
^ j j j j J L j j ú . 
Badrog «falso»
 p a g . 65, ^ j j b . 
Ban «tectum domus» pag·. 120, «*L> 
Banaosa «gemma rubicunda similis 
rubino» pag. 109, cf. banaus, ba-
lacs. 
B a n a u s «violaceus» pag. 108, jjiuL'. 
Baneg «clamor, pag. J j b ?  
baneg mezanem «clamo» ibid. 
Banucsa «chanchauus. in cod. pag. 
119, cf. sLXL «mapalia Turcomano-
rum». 
Band «cingulum» pag. 12, J U j ,  
mebandem «cinguio» ibid., — 
«claudo portam. proprie «ligo portam» 
P Ì^T· 17. (J- i^o, imp. duS, cf. etiam 
(jcXj d - o 
Banna «caementarius» p. 102, ar. s l l j 
B a x e s t «satis est» pag. 7, , ^ 
Baxakeat «saepe. pag. 66, sli 'Lo. 
Baxachar «peccator» pag. 117, β l y ] 
«maleficus», scelestus». j 
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bara bai (bara bari) «centra» 
pag. 63, — barabai merően 
(barabari m.) «obviam co» pag. 
4'· ^ y X 
Bararxada «nepos» pag. 114, vid. 
brar. 
Mebarem «duco» pag. 20, — «porto» 
^ » 
pag. 43, — «vinco» pag. 61, 
imp. «J. 
Bank «tenuis», «subtilis» pag. 87, 
lXJ^L·. 
Barindigar «itcrum» pag. 67, ^Joo^L· 
Barou «aliquando» pag. 64, ^ L j ,  
b a r idem, ibid., .^L· 
S Ù^  
Bare «fulgur» pag. 33, ar. ^57-?, — 
bare xandast «fulguravit» ibid 
Barch mecunem «altercor· pag. 16, 
fortassc ^ j à S jiLb-^J, cum. SOUaS-
curmen, vid. ture, jil'ya. 
Barchat «bcnedictus» pag. 84, arab. 
Barmia i. e. barmian «ideo» pag. 67, 
Barbatula «ligator» pag. 102, xc>-o>j. 
Barra frumiarem (fru miarem) 
«onus depono» p. rq.^O^j! CL). 
Banani «pluvia» pag. 82, ^jl^L), — 
raxigái bara (raxigari baran) 
«iempcstas pluviosa» ^jkL; ^ L i ^ . 
Baia superius» pag. 70, i 'L ,— balla 
meroem «ascendo» imp. balla 
buro pag. 6, tf'hiy 
Balacs nom. lapidis prctiosi coloris 
rubri in columna cod. latina «bala-
xius» dicti pag. 108, cf. banaosa. 
Ba lagaxa «statini» pag. 71, jxjCG 
proprie «ictu pedis», cf. quod ad no-
tionem hung, nyomban. 
Balagái «debiliter» pag. 63, vid. i^yè-^. 
Balaban «falco» pag. 129, ^ L s i C . 
Balin «cervical» pag. 123, ^j-aJL·. 
Baloui «costa» pag. 112, 
Balonis «alioquin» pag. 64. 
Balgan «phlegma» pag. 79, ar. 
a graeco φλε'γαα. 
B e «malum cydonium» pag. 123, xj. 
B e «sine» pag. 70, ^ j . 
Beumcdi «desperatio» p. 21, cN-yd 
— beumet mesaucm «despero» 
» 
ibid., ^C tXyol ^J . 
Bectar «melius» pag. 65, i. q. nectar. 
Beist «paradisus» pag. 78, 
Bcgaya «castratus» pag. 117, xjU» 
Begigar «vilis» pag. ut), ^lxj «pravus». 
Begitani «detentum pag. 21. 
I t e g l i «arrha» pag. 10O, ar. ^r?· 
\ 
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B e t «anas» pag. 130. 0 0 . 
Bedar en «vigilo» p a g . 61, jJ ^'«Xaj. 
Bedra auurden «protuli», «extraxi» 
pag . 24, pOj.l j í x í , cf. badar. 
Besbese «nux moschata» pag. 92, 
Berun «extra», «foras» pag. 24, ^ j y J , 
— berun, meroem «exeo» ibid., 
berum, beron idem., pag. 65, 
Bclaset «conditus» pag . 84, t i y j - b , 
G s — 
vid. ar . sjd. 
Belend «aititudo» pag. 125, «XàXj. 
Belch «folium arboris» pag . 125, tìSjJ. 
Biasanj «quics» pag . 47, vid. ^gjbd. 
B i n «nasus» pag. n o , SU-
lachi bin «naris» ibid., 
B i n «metus» pag. 46, y j . 
Mebinem «video» p a g . 52, perf. didin 
ibid., ^cX jO, imp. ^yAJ. 
Bin mar mend, scriptum pro bimai" 
«aegrotus» pag. 116, — b i -
mai i. e. bimari «infirmitas», 
«morbus» pag. 86, ^ U - a j . 
Bisiar «multum» pag. 68, — «satis» 
pag. 70, ^LaaaJ. 
Bilisman «doctor» pag . 19, cf. ture, 
^ l » όν Λ b o . 
Boni fortasse mend, pro rout scriptum 
«ValtUS» pag. II3, (Cy, yy 9 
Boilj «odor» pag . 30, ^«J, — bouj 
merassem mend, pro mccassem 
«odoror» ibid. 
Bochorich «caininus» pag. 119, vid. ar. 
β - » 
^Lsaj, boghor ic pag. 124. 
Boxac «color caeruleus in albedinem 
9 
vergens», «fuscus» pag. 108, j y j . 
ο 
Boi'xiatas «fiamma» pag. 125. 
Bolor «crystallum» pag. 109, ar. pcrs . 
9 
Bliuai i. e. buuari «fides» pag. 17, 
Λ 
B u n «bubo», «noctua» pag. 106, 
pai y bunra «piuma noctuac» 
ibid., l ^ y j yJ in dat . vcl in acc. 
B u n «radix» pag. 103, 125, ^ys. 
Buniat «fundamentum» pag. 28, 119, 
oLyj , — buniat mezancm 
«fundamentum jacco» 
ibid., j L t j J 
^ j J o L i , vid. ^ j tXjLikj . 
Bunu «acervus foent» pag. 131, yXj. 
.99 
Buxurg «magnus» pag. 75, <^yj ,  
buxurgi «magnitudo» pag. 86. 
Busta i. e. bustan «hortus fioribus 
consitus» pag. 89, , 
Β uria «su.rea» pag. 123. Li^j. 
B u i n j «nasutus» pag. 117, ture. ^ y · ? . 
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pag. 97, ^ j j j , pro quo loco cit. male 
yi impressum est , — aghta 
ybrinc mend, scriptum pro taghta 
ybrinc «folium orichalci» ibid. 
Bring «oryza» pag. 130, brinő p. 107. 
M a g «cerebrum» pag. no , y**, cf · 
masg. 




«musca» pag. 129, yJC*. 
Magar «fortasse» pag. 66, Jíx. 
M a g m U f l a nomen medicamenti pag. 
. ! - » « -93, ar. " ^  ι A * «scamomum». 
β ο _ 
Μ agri b «occidens» pag. 82, ar. «-JyJeí. 
Maghtadur «virtute praeditus», «po-
tens» pag. 115, ar. 
6 
Mahala «platea» pag. 90, ar. J ^ o , 
S i , , 
jJLtiuc. 
Mahul «sterilis» vei fortasse «delator» 
pag. 117, ar. J f O u t . 
M a y «mensis» pag. 79, aLe. 
Maya «femina» pag. 109, a«>Lo,  
maya, beus «capra» pag. 128, 
y? «-i^0· 
S o , 
Mayas «pulsus» pag. 112, ar. t j d y . 
Bulbul «luscinia» pag. 130, 
Braana «nudus» pag. 89, «jly-y «va-
stus», «desertus». 
Bradar «frater» pag. 114, 
brat" idem ibid., ex praecedenti de-
curtatum. 
Brine «orichalcum» pag. 106. brine 
Γ 
Maaiun «electuarium» pag. 93, ar. 
β , ο ' 
Maane .modus, pag. 28. ar. ^Xxx 
• sensus», «interior rei conditio» i. q. 
Ο***. 
Maamala «commercium» pag. 105, 
vid II. verbi arabici formám. 
Maarum «maledictus» pag. 84, ar. 
s „ 
Maal 
«divititiae» pag. 22, ar. JLo, — 
maaldar «dives· ibid., 
J j J l i , cf. 
maldar. 
Maius «uvae passae» pag. 126, yayc. 
Makrat «forfex« pag. 97, macrat 
β o^ 
pag. 98, ar. ^etyix. 
Macsap mecunem «acquiro» pag. 8, 
β , 
vid. ar. «lucrum·. 
Machi «piscis» pag. 46, 107, 
— machi megirem «piscor» ibid., 
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M a y a m «praesertim» pag. 69, cf. 
Maymon «simia» pag. 128, 
0 - «, 
j\Iade «stomachus· pag. i n , iJuL·.». 
Madian «leopardus» pag. 127, ^jUoLc. 
M a n «ego» pag. 72, ^j-í, pl. y m a 
ibid., Le, gen. azanj man ibid., 
υ') ' ' — oama i- e. oaman 
«mecnm» pag. 68. 
Beman «mane» pag. 35, — mena-
anem mend, scriptum pro mema-
n e m «maneo» ibid, et p. 51, ^ J ü L c . 
Manenda «similitude» pag. 86, sJuuL?. 
Mandan «petroselinum» pag. 126, cum. 
mangdan. 
0- » 
Mansura «amica» pag. 114, ar. 'ijyaJut», 
quod vocabulum 1. cit. male impressum 
extat. 
Manzelga «hospitium» pag. 89, vid. ar· 
0 ο -
Jy·*. 
Maxitll mend, scriptum pro maxrich 
β » , 
«oriens» pag. 82, ar. ^jj^ebx. 
ο » -
Masan «unguentum» pag. 96, ar. ^yjj^e. 
Mascara «ludibrium», «irrisio» pag. 104, 
G- - ο -
ar. 
M a s g «medulla arboris» pag. 125, 
cf. mag. 
Mast «lac acidum» pag. 131, o u » U . 
Masdac «mastiche» pag. 92, gr. [ΐ»στ/τ„ 
ar. IXia-oxi, osm. ^XLuaΛ. 
Mar vel madar «mater» pag. 114, ex 
quo primum decurtatum est. . 
Mai" «serpens» pag. 129, ^Le. 
Mariad i. e. mariand «coralium» 
pag. 95. ar. ^jL^wO. 
Mariam caton «Sanctissima Virgo» 
pag. 77. ad caton, cf. quae sub hac 
voce in glossario cumanico diximus. 
Mariuimac «lens» pag. 131, . 
Marc «mors» pag. 86, marg pag. 35, 
— memirem «morior» ibid., 
X 9 
^jO^o, imp. ^ y et y c , cf. murd. 
Malagha «cochlear» p. 124, ar. xi«Xe. 




Malham «unguentum» pag. 100, iv^-Le, 
cf. memaalen. 
Mechemanj «convivium» pag. 17, 
^gjU-^e, — mechemanj mecu-
n e m «convivor» pag. 17. 
Megh «clavus» pag. 121, 
Mesa «silva» pag. 89, vid. vexa. 
Mesin «corium ovinum» p. 99, ^ y i x * . 




«aes», «cuprum» pag. 96, ij***. 
Mezium «salvus» pag. 25, fortasse ar. 
G -- „ 
c ^ j t , — mezium me-
e. SOUem «liberor· ibid. 
.34« 
Mcmaalen «ungo» p a g . 63, ^ A - a J L c 
«f r i ca re» , cf . m a l h a m . 
M e r c fo r tasse p r o m a r e s c r i p t u m p a g . 
66, c u m . v a y . 
M e r d «homo» p a g . 109, à y c . 
M i e n « lurnb i» p a g . 112, ^ L * · * . 
M i o u a t « f ruc tus» p a g . 89 , t n i u a p a g . 
28, 125, SjA-O. 
^ ) 
M i x a «c i l i um» p a g . n o , 4 ^ 0 . 
M i s m i s « m a l u m a r m e n i a c u m » p a g . 126, 
β ο 
a r . •.«'·<'. 
g ^ 0 
Μ i r a t «hc rcd i t as» p a g . 30, ar . c j L a j o , 
— m i r a c h o r i m e c u n e m «hc rc -
d c m i ns t i t uo» i b i d . , ^ y l · * 
f» ^ --
M i l a c « t ru l l a» p a g . 125, ar . 
9 
M o i s t «pugnus» p a g . 112, o « Ì j c . 
9 9 
M o g h o r « s i g i l l u m » p a g . 53, 
m o g h o r m e n e h e m «s ig i l l o» i b i d . 
M o g l l t a s i n «nob i l i s» p a g . 115, a r . 
« „ ο 9 
* ΆΧ-^je. 
M o g r u p a r « p r a t u m » p a g . 90, J y ^ y c 
« locus, u b i g r a m e n £ y o d i c t u m co -
p iose erese i t» a p u d Vl'LLF.rs , c f . 
m r o g u x a r . 
M o t b a h i 
«coquus» p a g . 13, — m u -
t l i a g h m e n d , s c r i p t u m pro m a t b a h 
β -
«cul ina» i b i d . , a r . 
M o x a «ocrea», «ca lccus» p a g . 99 , 
cf . m u s a , — s a r m o x a «ca lca-
n e u r a i i b i d . , v id . ar . y * · «bas is» , — 
SCr y m o x a «pars a n t e r i o r c a l i c i » 
i b i d . , 5 } t c y u j g e n u s c a l c e i super io -
r i s oc re i s s u p e r i n d u t u m ( a p u d VlTI,-
I.F.Rs). 
M o m «cera», «candela» p a g . 90, m u m 
p a g . 92, 0. 
M u «c r in is» p a g . n o , m u y p a g . 46, 
yx et — muibad i- e. mui-
band « l i g a m e n c r i n i u m » i b i d . , Aáj^jc, 
— muin «pi losus» p a g . 84, ^ y r . y -
Muehanj « f i r m a m e n t u m » p a g . 26, ar . 
G , ο > 
aXsx/o « f i rmus» , — mucham me-
cunem « f i rmo». 
g - 9 
Muchabil «simìlis» pag. 85, ar. JjliLo, 
Mugara i. e. mugaram «November» 
S s ^ I 
p a g . 81, a r . p^SXoO. 
Ο ο» 
Mutrub «mus icus» p a g . 103, a r . O j J a x . 
Muxa «ocrea» pag . 99, c f . moxa, 
pust ymusa « c o r i u m ca l ce i» i b i d . , 
Syyo ^Miy, — muxados «sutor» 
i b i d . , 
M u s «mus» p a g . 129, J ^ y " . 
9 
Muse «moschus» p a g . 93, d ia l . 
T r a n s o x a n i a e . 
O 9 
Mustai -«emtor» pag . 106, a r . ^ c y J ^ n . 
Mussa i. q. muxa pag. 14, — mussa 
mepussen «ocream i n d u o » i b i d . 
.51 
» 
Mllba genus eibi pag. iS, Lye, de quo 
VULI.liRS in voeabulario ita serip~.it : 
«intestina ovis ory/a et carne liiinu-
tatiin eoueisa farta et corta». 
» 
MlIT «avis.» pag. 61, cf. mi l l ' g . 
Μ urak al) «atramentuni» pag. 9 1 , ar. 
Mliruai i. e. muruarid »unio»,«mar-
garita» pag. 109, tk 
Ϊ 
Fauna «divisio» pag. 20, fortasse «di-
visili temporis per horas» vid. ar. Xàaì 
«bora», «tempus». 
Kastai" «eolumba» pag. 140, cf. xaì»Iì. 
Mefaben «torquco» pag. fio, imp. be-
fan, 
fortasse ex ^violj' corru]>lum. 
Fabirhi « lardimi» pag. 141, ^«Jr^ 
«pinguedo», vid. ferbe. 
F a i d a «cras» pag. 05, IO7Ì, p a x 
farda «perendie» pag. 80. 
F a r x e n mend, pro farxend «tìlius» 
pag. 114, ùi'yjè, — f a x a i u l «filia» 
ibid. 
M a f a r m a e m mend, pro m e f a r m a e n i 
»jubeo» pag. 31, ^jòyCyi, imp. Lo^i,  
f a r i n a n j »imperium», «mandá-
tum» pag. 44, ^Leyi. 
S , ι 
F i l i a l i «talis» pag. 71, ar. 
M l i r g «gallina» pag. 140, vid. apud 
1 
Vi;li t- RS ^C-Li» «avis dome-
stica, gallus, gallina». 
ì 
M i m i «mortuus» 3>ag. 88, Jyv, ef. n i e -
lli i re m . 
M r o g l i x a r «piatimi» pag. 89, j j Cj.* 
cf. m o g r u p a r . 
Γ 
s J V-
F e n US «laterna» pag. 10(1, ar. (j^^ili, 
gr. zxi'jt. 
ι I 
F e n d i l e mux avellana» p. 123, ^jjckÀi. 
F e s t U C «pistacia» pag. 126, forma ar. 
vocis pers. ttXu), vici, apud Vl'I.I.EUs. 
Ferugia «pullus gallinae» pag. 130, ar. 
b > ? 1 
Ferbe «pinguis» pag. 87, λ a vi, ef. fa-
birhi. 
F d «elephas» pag. 128, ar. d-xi. 
Filfil >piper» pag. 91, 
Fl lSOS «deV'ptio» pag. 22, (JAJ.AWÍ, -
f u s o s m e c u n e m «decipio» ibid., 
— 1 ι 
5 V > 
F u n i «furnus» pag. 102, ar. ^jji. 
F r a i l l U S «oblivio» pag. 41, j i , 
— f r a m u s m e c u n e m «oblivis-
eor» ibid. 
Frista «legatus» pag. ,34, — 
mefristem «mitto. ibid., ^oLu^i. 
Fögtar i. e. frogtar «venditor, pag. 
106, — mefrossen «vendo, 
pag. 60, imp. υ — 
froctanj «venditio». 
V 
Va mecunem «aperio» pag. 7, va 
cherdem perf. ibid., ^ ^ tj. 
Vas «serenum» pag. 82, cf. tum. ayas. 
Vas suda «solutus. pag. 88, s j u i ^b. 
Var està «suspensus» pag. 85, sJCwJt jJ. 
F 
Ra «via. pag. 88, rach pag. 16, rak 
pag. 61, sf^. 
Rauand «rhabarbarum» pag. 93, Jüj. 
R a c «vena» pag. 112, tiSy 
Ragt «pannus detritus» pag. 121, ySy 
R a g S Í «saltatio» pag. 10, ar. i^ajiy — 
rags mesanem «salto» ibid. 
Raghmat «misericordia» pag. 78, ar. 
s- υ -
iUo*). 
Raha mecunem «quiescere facio» 
pag· 47. ^ ; · 
R a n «femur» pag. 113, 
Rang «color» pag. 102, J o j , — rang 
mecunem «tingo» pag. 58, 
Fru mecunem «demitto» pag. 8, 
O ^ f ì f -
F l a c h i «latitudo» pag. 86, ^^i-tjj. 
Flasci «lagena» pag. 121, «flascu» in 
columna codicis latina, germ, fiasche, 
hung, palaczk. 
Var mecunem «accendo lumen» pag. 
6
· é;?· 
Valeat «ditio» pag. 89, ar. SJ.-J, cf-
cf. oleat. 
Vexa «silva» ibid., auioj, cf. mesa. 
Ranguir, raguir «aegrotus» pag. 86, 
116, rangúi «infirmitas» 
pag. 86, (C^svj^. 
Randa «instrumentum, quo fabri lig-
narii radunt vel laevigant» pag. 100, 
S j j j . 
Raxana «foeniculum» pag. 127, «jbyl^. 
Raxi em «placeo» pag. 44. p»l ^5·^!», 
vid. ar. 
Merasanem «pervenire facio», «per-
duco» pag. 7, ^J-sól-u^ s. ^cVöL·»^. 
Merrasen «maturo» pag. 36, 
Rast «dextra pars» et «dexter» pag. 87, 
Nom. actionis ex forma inf. ope suffixi 1 derivatum. 
RaSti « V e r i t a s » pag. 6 3 , ba 
rasti "Vere» pag. 72. 
Ram mecunem .incanto» pag. <>, cf. 
«potestas» vei fortasse j J u f Jyfs, 
vid. «sortilegii species, quae per 
puncta instituitur, geomantia» apud 
Golic.m. 
j , , , 
Ramadan . Julius» pag. *i, ^ jLixy . 
Rafre mend, scriptum pro baile «nix» 
pag. 82, «Jjj, cf. bafre. 
Rabiaual «Februarius» pag. 80, ar. 
J ^ l , — rabio lagher 
«Martius» pag. 81, ai- ^^MI ^ ^ y -
R e y s a «fimbria», .fibra» pag. 122, 
JUCOy. 
R e g -arena» pag. 120, 
Rege ρ · Május · pag. 81. ar. y = » y . 
Riclieb -stapes ephippii, in quo pedem 
figit eques- pag. 122, ar. —>IG. 
R i s «barba, pag. 113. ji-Jy. 
Risma «funis» pag. 102. risman 
• filum» pag. 97, .filum netum · pag. 27, 
^jL^yj, — rerassem mend, pro 
] 
í) w — 
Laal «rubinus», pag. 109, ar. J j l ! . 
Laech est «decet» p. 19, g>-J 
0 
vid. ar. ^Jjj^l «decens». «aptus», «con-
veniens». 
merassem .fila deduco», «neo.ibid., 
^j-Giy, i m P· 
Meroem «eo» pag. 61, ^ y i y , imp. .y. 
RciX «dies pag. 70. Vjy. 
Roxgar «tempus» pag. 82, Jxijy. 
Rosan « darum » ibid., — «lumen, pag. 
, » 
32, ^y-ijy. 
Rosanj «visu». pag. 63, ^e^-yy· 
Robagh -canis corsac » 'nomen bir-
ghisicum) pag. 98, sbjy «vulpes» cf. 
rubaan. 
Rugay gul (rugani gul) .oleum 
rosaceum- pag. 95, s-Λϋ» ^jy-^jy, — 
rugan «oleum» ibid., ^ytjy, ru-
gan y gerdehá (gerdehan) 
«oleum nucis»· 
ibid., (jLftyir 
Rllj «vultus» pag. 113, ^Cjy. 
, » 
Ruda «intestina- pag. I l i , S-^jy. 
t 
Rustay -rustieus- pag. 116, 
Rubaan «vulpes» pag. 97, sL>jy s · 
cf. robagh. 
Rubala «rectus, p. 83, fonasse s'yJjy· 
Merdien «dilacero» pag. 23, ^ X j y O . 
j. 
Lauagai i. e. lauagari «suplicatio», 
«rogatio» pag. 52, vid. J i 
Lauezan .avarus» pag. 117. 
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Lagan «habcna» pag . 122, (.IX!, cf. 
lahan. 
Lagar «mat'cr» pag . 87. . — la-
gai i. e. lagari «marcor» pag. 86, 
Lahan i. q- lagan, — lahan car 
«coriarius» pag. 101, β (»LX'. 
Lahah «pronomcn» pag . '75, ar. ^ JL 1 . 
Ladan «ladanum» pag . 95, gr. 
λτjòxvov, λάίχνον. 
Lang «claudus» pag. 117, uXàJ. 
Laxgai i- e. laxgari «lemperantia» 
pag. 59, cf. ^JLXJ-X «miscere». 
Last «stupa» pag. 107. 
Laschar «exercitus» pag. 118, jCiJ, 
G ο ^ 
undo forma ar. 
L a b «labium» pag. n o , jJ . 
a ? 
Labad «etiam» pag . 65, ar. 
τ
 8 
a m s a y tactus» pag . 81, ar- 
lambs mecunem «tango» pag. 58, 
f j ^ y f (J—».!. 
Larx «tremor» pag. 59, — xami 
larx «terraemotus» ibid. yyi j^-yop, 
— melarxen «tremo» ibid., ^ t X ^ J . 
L a i «mutus» pag. 117. J ^ k 
Leches «cultcr» pag. 99, ar. jS-V1. 
r , ^ 
Lechef «lodi χ · pajj. 123, ar. oLssJ. 
Liman «portus» pag. 4,5,
 0>Uy!. 8
 '"Ί 
L i m o n «limonium» pag. 126, ar. ^ y + j J . 
Lif kalan «penicillus» pag. 102, ar. 
- 5 
L i l «turbidus» pag. 88, fortasse 
Lilar (Pillile) mendose scriptum prfi 
kilac «frons» pag. n o , cJikX«vertex 
capitis». 
Luch nomen pigmenti rubri in Hindu-
> 
stan cclebris pag. 92, 
J Ű . 
L u x «luscus» pag. 116, ^ y ' · 
VOCABULARIUM GERMANICO - LAT IN LM.' 
A. 
Abàch «latus posticum» in hac dictione 
occurrit : ha hat das àbach 
umme gekart «vestimentuih suum 
invertii» pag. 231, cf. german. antiqu. 
apuh : < avcrsus», «sinister» ; med. 
acv. ebech. 
Acht in hac dictione : he acht zin 
nicht «nihilipendit» pag. 221, er 
aehtet sein nicht. 
Adir «sive», pag. 224 ader «scriptum», 
francon, ader, germ, oder, v . G R I M M 
Wtb. i, 179. 
1
 Doctissimus C A R O L U S J U L I U S S C H R Ö E R U S , professor Vindobonensis, do littoris 
germanicis, si quis alius, bene meritus, rogatus a nobis germanicas codicis cumanici 
glossas in hoc vocabulario ordine alphabetico digestas diligentissime porlustravit 
casque non solum nobis explicavit, sed etiam, ubicumque necessarium videbatur, 
adpositis antiquiorum dialectorum germanicarum formis similibus magis dilucidavit. 
Pro quo labore suscepto viro doctissimo publicas agimus gratias. Nonnulla» tamen 
glossae germanicae in hoc codice forma adeo corrupta scriptae sunt, ut sensus inde 
elici prorsus nequeat. ld quoque annotntum volo, glossas germ, cum cumanicis in 
significatione non semper prorsus convenire. Nomina dialectorum germanicarum pro-
pria, quae in vocabulario ilio occurrunt, haec sunt : 
germunicum = nuuhochdeutseh, 
germanicum medii aevi — mittelhochdcutsch, 
franconicum = mitteldcutsch, 
saxonicum — niederdeutsch, 
flandricum — nicdcrlàndisch, 
germanicum antiquum — althochdcutsch. 
C U U E X C U M A N I C U S . 3 ì ' 
Agele : eyn agele «palea» pag. 140, 
v. agele, agen «palea» G r . Wtb. 
i, 189. 
Akker : dar akker «ager», fige-
akert akker (i. e. ungeakert 
a . ) «derelictum solum» pag. 224, 229. 
Andir: ich andir beyde ? germ. 
ich ándere beide ? pag. 228. 
Audits: vvi andirs «alioquin» pag. 
226, vid. cum. jeh (i. e. joh) ala-
yesa. 
Atwt (i. e, antwort) «responsum» in 
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hac dict ione : di antwt hat sy 
gekréget «responsum offcndit cam» 
pag . 230. 
Arkrinn-glich «crispo capil lo similis» 
pag. 223, fortasse germ, haarkring-
licht i. e. «crispus», gekràuselt. 
A r s : d e r a r s «podex» p a g . 112. — 
germ. m. ae . a r s , — d e r a r s 
beyn «uropygium» ibid. 
Artie «urbanus» in hac dictione : cvn 
artic man «homo urbanus» p a g . 228 
Awe «nemus» p a g . 136, cf. germ. ailC, 
au, germ. med. ae. OUWe. 
Babe: en babe «materculn» pag. 
232, ge rm. m. ae. bàbe «vetula». 
B a i «latravit» pag. 131, cf. germ. med. 
ae. bai. 
Bessere neher pag. 224, germ. m. a e . 
bezzeraere «corrector», naejer 
«sutor». 
Bycht «confessio», ge rm , beichte, 
111. ae. bicht. 
Bi eyn andir >• q. ge rm, bei ein-
ander pag. 134. 
Bihenge : ich bihenge «suspendeo» 
pag. 235, germ, behánge. 
Bilde : eyn bilde « imago», «statua» 
pag. 226, — des todin bilde 
«statua sepulcralis» p a g . 222. 
Billit: d' hunt billit «canis latrat» 
pag. 132, cf. germ. med. ae. bellen. 
Binippe «gusto», germ, benippe. 
Birumet sich «gloriatur» pag. 222, 
cf. g e r m , beriihmt sich. 
Bisvere : ich bisvere «gravo» pag . 
222, g e r m . heschweren, m. ae . 
beswaeren. 
Bitne «subtilis» pag. 139. 
Blecuch «palhdus» p a g . 139, germ. 
bleich. 
Bliyde : dy bliyde «funda» pag. 222, 
ge rm. m. ae. blìde. 
Bhye « plumbum» in hac dictione : eyh 
spange vö bliye «cinguia s. fibula 
p lumbea» pag. 138, g e r m . m. ae. b l ì . 
Blice : ich blice (i. e. ich blinze) 
«nicto» pag. 234, germ. m. ae . blinze. 
Bios «nudus» p a g . 220, h . 1. «levis», 
vid. cum. ÖngU, germ, bloss. 
Boumwolle «xylinum» pag . 139. 
Böygdá : ich büygde (sic !) mieli 
«acclino me», in perfecto ich boyte 
mieli pag . 137, cf. germ. med. ae. 
böigen. 
Braysplabar ? (voc. cum. respondens 
s a i n residuum significat) p a g . 133. 
Brant : éy brant «incendium» pag. 
139, germ. Brand. 
Breche : di breche «vervactum» pag. 
229, germ. med . aevi diu brache. 
Brechtit «loquitur» pag. 134, cf. germ-
m. ae. brechten. 
Breyt «latus» pag . 139. Ich breyt 
«dilato» p a g . 221, germ. breite. 
Brichs un des (dens) «frange et 
extende» p a g . 231, germ, bnch S 
und dehne es. 
BrÖhe, g e rm. BrÜhe «jusculum». 
Brü, germ, braun, m. ae . brün. 
Bruch : en bruch gurtel pag. 233. 
germ. Hosengurt, Bruchgurt, 
m. ae. bruochgürtel. 
Brwuc geret fortasse brune geret 
( = geraete) «ornamenta" pag . 139, 
cf. flandr. pronk, saxoii. prunk, 
germ, prunk. 
Brutusp ? «terribihs», cf. germ. ant. 
pruttisk «torvus», vid. G R A F F , 
Sprachschatz 3, 288. 
Bu(cke) : ich bu(cke) «inclino» 
pag. 224. 
Bliychet «ventrosus» pag. 222, germ. 
bauchet, vid. G R I M M , Wtb. 1, 1166. 
Burn : eyn burn «scaturigo» pag. 
134, cf. anglosaxon. buina, francon, 
burne, germ. m. ae. brunne, «pu-
teus». 
Burnstein : eyn burnstein «eiec-
trum» pag. 140. Ad formam burn-
stein, cf. burnholz pro brenn-
holz. 
C ( = k.) Cz( = z). 
Czam «mansvetus» pag. 225, germ, 
zahm. 
Czart : ha czart «traxit» pag. 228, 
germ, er zerrte, g. m. ae. zarte. 
Czebast : en czebast pag. 232, cf. 
germ. m. ae. ein zaeh bast. 
Czege «capra» pag. 235, germ. med. ae. 
zige. 
Czeyn : eyn czeyn «cuprum» pag. 
232, germ. m. ae. zein «virga», sive 
z i n «stannum». 
Czeme : ich czeme «domo» pag. 
221, germ, ich zàhme. 
Czene «dentes» pag. 132, germ. Zahne. 
Czuget : is czuget «trahit» pag. 229, 
germ, es zieht, cf. verbum germ, 
m. ae. inde derivatum intransitivum : 
zogen. 
Giber, cf. germ. m. ae. zibei" «popa» 
(Opferthier) Mittelhochd. Wtb. 3, 873. 
Cleybe : ich cleybe «adhaereo» pag. 
220, germ. m. ae. kleibe. 
Colle : éy colle (? eine Scholle, 
respondens glossa cum. seng 1. lapis 
2. glarea) pag. 139, germ. m. ae z o l , 
zolle «frustum». 
Cristalle «crystallus» pag. 227. 
Crum «curvus» p. 140, germ, krumm. 
Czuen «duo»: czue fuse hiden 
linde phorn (germ, zween Füsze 
hinten U. voril) «duo pedes an-
teriores et duo posteriores», — czue-
n e t l C «gemelli» pag. 221, cf. germ. m. 
ae. zwinelinc, — czuen tak ? 
tzuen t. (germ, zween Tage) 
«duo dies» pag. 232. 
Czue walde «papilio» (vid. responden-
tem glossam cum. kobelek) pag. 
222, cf. germ. m. ae. ZWevalter, 
vivalter, fal ter . 
C z u y t : h a CZUyt «trahit», in hac 
dictione: h a CZUyt Wo ( l )u \VS-
gerich(...) p. 231, germ. ant. z i u h t , 
Czurukke «retro» p. 139,germ zuriick. 
Czu svvollem, vid. sub v. swollen. 
Czu vlous «deliquit» pag. 139, in ho-
dierna lingua germanica zeiHoss, 
vid. respondentes glossas cumanicas 
sizdi, jridi. 
Czuzamene «simul», «una» pag. 234, 
germ. m. ae. zesamene. 
D. 
Dichke «spissus» (mendose scriptum pro 
dichte) pag. 139. 
Dikke pag. 231, germ. m. ae..dicke 
(adjectiv.) «spissus», (adverb.) «saepe». 
Diole (.i. e. die ole) «subula» pag. 
226, germ. in. ae. a l e , respondens 
glossa cum. b i z , kaz. b e z subulam 
te" 
3 5 6 
Dod : des dodin bilde «s ta tua de-
functi», g. m. ae. des tótén bilde. 
Dövven «digerere cibum» p a g . 138, cf. 
germ. med. ae . döuwen. 
Dree : ich dree «verto» p a g . 138, 
germ, drehen, med. ae . draejen. 
Dinge : ich drnge (dringe) «im-
pello» p a g . 138. 
Drowe: ich drowe «minor» p a g . 
38, cf. germ. med . ae. drowen. 
Drucke : ich drucke «premo» p a g . 
137, 138, germ, d lücke. 
Durch «per» pag . 233. 
Durre riyzecht «ramalia» pag . 225 
ge rm. diirres Reisicht. 
E. 
Ebik «aeternus» in hodierna l ingua ger-
manica ewig pag. 234. 
Egestern «nudius tertius» p a g . 136, 
germ. med. ae. egestern. 
E y n «unus», germ. e i n . 
Eyn trechtuk «lucrosus» p a g . 229, 
cf. germ, eintráchtig, m. ae . ein-
trehtec ; hic sensu germanic i : ein-
traglich, vortheilhaft. 
Elboge: d' elboge «cubitus» p. 139. 
E n i. q. e y n «unus». 
Enge «angustus» pag. 139. 
Enlich «similis» p. 226, ge rm, àhnlich. 
Enplöse : ich enplöse, in perf. 
ich enplöste «nudo», «nudavi» p. 
136, ge rm, entblösze. 
Entwerre : ich entwerre «enodo» 
p a g . 132. 
Entworren «enodatum» ibid-., germ. 
entwirren. 
Erbeyter : en erbeyter (i. e. ar-
beiter) «operarius» pag. 234. 
E r d e «terra» in h a c dictione : di e rde 
sank under «terra submersit» p a g . 
138-
Ermel «manica» in hac dict ione: hü 
hat di ermel uf gestche (ge-
Strichen) «manicas ad cubitum us-
que reduxit» p a g . 225. 
FIruyre : ich e ruyre «murmuro» pag . 
138. 
Finede : ich finede pag. 223, cf. 
germ. m. ae.fincn, ge rm, fein ma-
chen, zieren ; inde «finede» (prae-
teritum). 
Flee : ey flee (i. e. ein flee) «assu-
mentum» p a g . 220, germ. Fleck. 
Fuse «pedes» in hac dictione : strekke 
di fuse «exporrige pedes tuos» pag. 
232, germ, strecke die Fiisse. 
Fuwst : dy fuwst «pugnus» p. 223, 
cf. germ. med. ae . fùst, g. F'aust. 
Fu t i r : das futir «pannus subsutus» 
p a g . 138, cf. g e r m . med. ae. fuotei". 
Gancz «totum» in hac dic t ione wart 
gancz «totum erat» p. 137, g . ganz. 
Gast : ey gast «hospes» p a g . 225. 
Gazeret «attraxit» in h a c dictione : 
ha hat miyn phert gazeret 
«continuit mei equi habenas» pag . 
232, cf. czart . 
Gearbe(itet) : ich habe gear-
be (itet) «Iaboravi» pag. 227. 
Gecleyt «vestitus» p.140, g. gekleidet. 
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Gcczéko : cin gorzcke «rixn» pag. 
229, grrm. Gezankc. 
Gegerwyt «cffictum» (si il. curium) pag. 
132, germ, g e g c r b t . 
G c l i a l l b i l ' ( c t ) «variogatus» (unum 1 
siipervaeun scriptum est) p. 137, germ, 
m. ae. g c h a l l l i c i ' c t «liesondors von 
der Kleidung, dio nach oinor ini XII. 
[alirhundort aus Frankreich licriibor 
gokommenen Mode zweifnrbig getra-
gon worden» L e x e r Mittolhoclid. 
Ilandw. 1, 1147. 
Gohorchc : ich gehorche «obodio». 
in pt ii'. i c h g c h o r c h t e pag . 137 
( i c i l «liilaris» in hac iliclinnc : (111 I n s t 
g e i l w o r d e n «oxliilarntus I's.i pag . 
221, germ. ni. ae. g e l i . 
G o l i i . . , in line dii tiolta-: i c h l t i l b c 
m i e l i g e l a . . (? g e l a i > c t ) , «<ie-
li'datus sum» pag. 225, vid. ivspon-
dentem glossam cum. S U e d l . 
G e l u h «similis» pag. 233. germ. na. ae. 
g e l i c h . 
Genanc (i. <•. germ. in. ae. genanne) 
«ciignnminis» pag. 226. 
G c r a d c «rectus» pag. 2211. 
G e l i i. e. erenntr «man ;», «levis» in 
rS Í71 
liac (bilione: iclì Ili ( = llin) geli 
gewrden (geworden) pag. 22X. 
Geschorn «tnnsus» pag. 132. 
Gcsprink : eyn gesprink «scatu-
rito» pag. 134, cf. germ. med. ae. 
sprinc. 
Gestrift «virgatus» p. 137, germ, ge-
streift. 
G e t u u w e «textoria tabula» pag. 225, 
llandric. getouw. 
Gewai" «animadvertens» pag. 134. 
Gevcze «oscito» pag. 136, cf. germ, 
m. ae. géwen, giwen (gàhnen), 
cf. bavaricum gauzen «latrare» 
Schmellcr bair. Wörterb. I2, 967. 
Gewurfen: gewurfen czege «capra 
novella» pag. 235. 
Gecztl(rn) «iracundia» pag. 225, germ. 
Jiilizorn. 
Gillis : Cy gibis «ordo dentium» pag. 
«21. germ. G elli SS. 
Glhoft «glebosus» in bae dietione : Cll 
gihoft grap «sepulcrum», proprie 
«lunuilus» pag. 222, germ. Cin g e -
hauft (m. ae. geliti let, gehoufet) 
Grab. 
Gineszin «sanatns» pag. 140, germ, 
genesen. 
Girahtikcyt : mit giràhtikeyt 
«eum justitii» pag. 250, germ. G o -
rcchtigkeit. 
Gyriipolt flirtasse i. ((. gei. gcTUIll-
pelt pag. 223 (r. glossa eum. éurtl-
sipdir, (|UO(l nil etymon clll', • uni 
Imng. CSÖl'-Ög convenit). 
Gisladcnne, <f. paolo infra o \ ' u 
golademe (eum. niv, covlam-
nang) ? pag. 137. 
C i l i apiul Plinium 20, 17, 71 plantain 
inelanthiuin. germ. S c h w a r z k Ü U l -
m e l denotat ; sed et in vocabulariis 
germanieis occurrit significatione orv-
zae (Kcis), vide Korrespondenzbl. des 
V'ereines fiir siebenb. Landcskumlc 
1878, p. 81 s. 
Gitrant : uf gitrant «dissutus», germ, 
atri getrennt pag. 221. 
Gleich «similis». 
Gliyh : mer gliyh «mihi similis» 
pag. 142, germ, mir gleicll. 
GlÜch «fortuna» p. 1 37, genu. GlÜck. 
Glut : is glut «ardet» pag. 227, 
germ. CS glüllt. 
Gobule : is g'bule pag. 224 (re-
spondens glossa cuman. cull CU-
l a r m e ) . 
Golademe: eyn golademe p. 137. 
Goll czornik «iracundus» pag. 223,— 
goch czornik ibid., germ, jáh-
zornig. 
Goh czorinle «iracundia», germ, 
jàhzornig, m. ae. gàchzornec. 
G o t «Deus» in hac dictione: d a s i 
gebe got nich «Dii meliora !» pag. 
139, germ. m. ac. das en gebe 
g. n. 
Grab e «fodio» pag. 228. 
Grabe : der grabe «fossa» pag. 222. 
Grap : eyn grap «sepulcrum» p. 224. 
Grave : eyn grave «fossa» pag. 136. 
] 
Ha (ha) i. q. he. 
Half: he half in ertrike «juva-
vit in submcrgcndo» pag. 220, er half 
ihn ertrinken. 
Half : he half im wasser brége 
•juvavit in gerenda aqua» pag. 220, 
germ, er half ihm Wasser brin-
gen. 
Halfe : ich halfe gabin «juvo do-
natione» pag. 232. 
Hallet: is hallet «resonat» p. 232, 
germ, hallet. 
Ham ' : d' ham': i. e. der Ham-
m e r «malleus» pag. 139. 
Hantwerk «ars» pag. >35, en hant-
werk pag. 233. 
H e «ille», cf. franc, ct saxonicum h e r , 
h e «ille». 
Heisch «raucus» in hac dictione: he 
is heyscll wrden «raucus evasit» 
pag. 223, cf. francon, hciscll, germ. 
heiser. 
Helle : ty helle «infernus» pag. 228, 
germ. m. ae. helle, germ. Hölle. 
Ilenge : ich henge «susp.-ndeo» pag. 
'39. germ. híinge. 
H e r : e y n h e r «e.\ercitus»pag. 13-, — 
des heres teyl p. 22;, germ. Heer. 
Her t : is hert sich pag. 231, cf. 
germ. m. ae. hern vastarevei héren 
ornare. 
Grigik: eyn grigik man « lip-
pus » pag. 228, cf. germ. m. ae. grie-
kech lippus. 
Grille «cicada» pag. 139, germ. Grille. 
Grossir «major» p. 133, germ, grosser. 
Grücet i. e. gruncet «murmurat» 
pag. 134, cf. germ, grunzt. 
Gurtel «cingulum». en bruch gurtel 
«caligac cingulum», germ. mod. ac. 
bruochgiirtel,germ. Hoscngurt. 
Herte in hac dictione : ha herte wol 
pag. 231. 
H illet : is hillet «flammat», germ.m. 
ae. héllen 1. sonare 2. flagrare, vide 
L E X E R Mittelhochd. Wtb. 1, 1236. 
Hocll «altus» pag. 139. 
Hoybt : eyn hoybt «caput» p. 230, 
germ. ant. houbit. 
Hoypt «caput» in hac dictione: das 
hoypt gic (ginc) in urne «ver-
tigine correptus est» pag. 224, germ 
das Haupt ging ihm um, 
drehte sich. 
Hoys rekke «locusta» pag. 136, sine 
dubio germ. m. ac. höuschrécke : 
Heuschrecke i. e. locusta, cicada. 
H o f in hac dictione : h e w i l 6 y h o f 
halde «curiam vult possiderc» p. 229. 
H o l «cavus» pag. 133, germ. med. ae. 
hol. 
Holz «lignum» in bisce dictionibus : en 
gancz holcz «integrum lignum» 
pag. 231, en gespaldé(n) holcz 
«fìssum lignum», «caudex fìssilis» ibid., 
das holz is gelogen fortasse i. q. 
germ. med. ae. das holz ist ge-
bogen «lignum curvatum est» p. 140. 
Huffe hauz pag. 229, cf. germ. med. 
aevi huffehalz: hiiftenlahm, 
respond, tamen glossa cum. oppidum 
significare videtur. Ceterum cum. beci 
359 
el et cum pers. pécan «contortus» 
comparari potest. 
Hunt in hac dictione : tier hunt bal 
ich warrt is gewar «canis latra-
vit, equidem auscultavi» pag. 134, 
cler Hund bellte, ich ward es 
gewahr. 
11 US «domus» eerm. m. ae. hÚS. 
Huste «tussis» pag. 138, germ. med. ae. 
huoste. 
Y «magis ae magis» pag. 133, germ, 
med. ae. i e , in hodierna lingua ger-
mán. je, cf. ie. 
Iage «venor», in perf. iaite pag. 137, 
germ. jage. 
I c h «ego». 
I e «semper», vide v, germ. med. ae. i e . 
Iener, Iienà «ille», «illa» pag. 13S. 
Iyle : ich iyle «festino», — perf. ich 
iylte, — pr. neg. ich ivle nicht, 
imp. prohib. nicht iyle pag. 137, cf. 
germ. med. ae. l i e . 
Iyn tuyche : ich iyn tuyche 
«immergo» pag. 229, germ, e i n -
tauchen. 
I Her in hac dictione: das iller Ull-
(lerste «infimus» pag. 137, germ, 
allerunterste. 
1 
Kayn mendose scriptum pro kin pag. 
222. 
Kal «calvus» pag. 234, germ, kalll. 
Kalder: das kalder loco die kel-
d e r «calcatorium», germ. med. ae. 
kelter, quod ex latino «calcatura» 
depromptum est, pag. 220. 
Karre : dar karre «vehicuium», — 
dar kaie sluk nedir «vehicu-
Huste : ich huste «tussio» pag. 136. 
Huv vid. sub v. tode. 
Huwte : enhuwte i. e. eti liuwte 
pag. 234, fortasse germ, ein hùte , 
m. ae. llUOte «tutela». Resp. glossa 
cum. keben fortasse tegillum 
significat, cf. etiam germ. H ü t t e . 
Huwfe : eil huwfe germ. med. ae. 
liùfe : Haufe. 
Inspanne «jugare» pag. 220, germ. 
einspannen. 
Intwerfen pag. 228, germ. m. ae. ent-
wérfen, germ, auseinander wer-
fen. 
Intwische: ich intwische «aufugio» 
pag. 226. germ, entwische. 
Invilite «abstuli» pag. 227. 
Irrschracke : ich irrschracke «per-
terreor», ich erschrak «perterritus 
sum», — ich irschrecke dich 
«te perterreo», — ich erschrekte 
y n «eum perterrui» pag. 132. 
Is i. q. germ, es, e. g. es wirt by 
leng pag. 135. 
IUCt ill hac dictione : hi iuct ié mieli 
«puritum sentio» pag. 136, germán. 
jucken. 
lum subversum est» pag. 232, germ. 
der Karren schlug nieder, 
fiel um. 
Ivem: ich kem iym p. 231, germ. 
kàmme ? 
Kerbe : ich kerbe «incido» pag. 233. 
Kern «granum» pag. 235. 
K i n «mentum» pag. 222, germ, d a s 
Kinn. 
Cleybe, crista Ile, erutti vide sub c. 
3 6 o 
Knaoe : ich knaoe «depso», perf. 
ich knat pag. 136. germ, kncten. 
Kniype : ich kniype «vellico» pag. 
220, germ. ioli kncipc s. icll 
kneife. 
Knospe : en knospc «gemma», 
«bacca» pag. 222. 
Knötc : ich knötc «nodo», perf. ich 
kilőtte pag. 136, germ, knotcn. 
Knuppc : ich knuppc «nodo», perf. 
ich knupptc pag. 136, germ. ív 11Ü-
pfen. 
Kopicze : enkopieze i. e. en ko-
picze pag. 234, cf. germ. med. ac. 
koppizen, «eruotare». 
Koufslage : ich koufslage «data 
mami confirmo emtioncm» pag. 133, 
med. ac. koilfslagcn. 
Kreiscluclamavit» p. 136, g kreischtc. 
Kremer: en kremer «mercator» 
pag. 235, germ. Kramer. 
Kri l ip iS , respondens glossa cum. de-
sideratile pag. 232, cf. sequens vacali. 
Kripet : is kripctsich «convolvitur», 
«contrahitur» pag. 221, germ. med. ae. 
krimpfen. 
Krü ? = krume pag. 224, vid. sub v. 
arkrinn glieli et p. 223. 
Knim «curvus» germ, krumm. 
KrilWSp «ornamentum vestis», cf. cum. 
elpek pag. 224, cf. germ. med. ac. 
krűsp crispus. 
Kuylecht «rota» pag. 223, germ. m. ac. 
kiulecht. 
Kill e «frigidus» pag. 139, germ, kiilll. 
Klirczet «abbreviai» pag. 222, küizt. 
Kuwle «globus» pag. 222, franc, kúlo. 
Lade: di lade «cista», «fcretrum» 
pag. 222, germ. Lade. 
Ladir «corium», eyn gegerwit la-
d i r «cffictum c.» pag. 132, germ. m. 
ac. lèder. 
Lampueheyn lampuel «pciiis ag-
nina» pag. 132, germ. mod. ac. l a m -
phél, lampvcl : Lammfell. 
Lecke : ich lecke «fingo» pag. 138. 
Ledige : ich ledige «libero» p. 22C. 
Lege : icll lege «jaceo» in hac diet. : 
ich lege uf dem rucke «supi-
nus sum» pag. 134, germ, liege. 
Leyik : eyn leyik pag. 231. 
Leyter: en leyter «scala» pag. 233. 
Leytzeyl : eyn leytzcyl «funis ducto-
rius» pag. 229, germ. Leitseil. 
Liyt «jacct» in hac dietionc: he liyt 
hiczede « jact vexatus ardore feb-
rifi» pag. 230, he lit hitzendc. 
Likcr: eyn likerpag. 226, Linker. 
Lipkozit «blanditur» pag. 231, germ, 
liebkost. 
Lispt «susurrat», h. 1. «balbus» pag. 
230, germ, lispclt. 
Loee i. C. loercn in hiscc dictionibus : 
o <"> 
§ logè mit de vusc zìi sanine 
«conjunctis pedibus jacucrunt», w lo -
gon hi eyn andir «concubuimus» 
pag. 134, wir lagen bei ein-
andcr. 
Loypher: dér loypher «cursor» 
pag. 222, germ. in. ae. loufacre. 
Lutir «purus» pag. 140, lűter. 
M . 
Mache : ich mache «facio», «fnb-
rico» in hoc dictionc : icll Iliache 
kaiTe «esseda fabric»» pag. 223. 
Macht : di macht «potenti»» pag. 
221 
Mager «maccr» pag. 139. 
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Mane: der mane «juba» pag. 227, 
geriii. med. ae. màne. 
Marot : des marotes teyl pag. 
228, cf. germ. m. ae. merőt : coena, 
panis cum vino. 
Melde : ich melde «annuncio» p. 137. 
Mensche : d' mensche «homo» pag. 
134, germ. med. ae. mensche. 
M e r «mihi» in hisce dictionibus : m e r 
ist CZll suer «praemodum mihi res 
ardua est» pag. 227, — mer vuvl-
l e t ibid., m e r pro m i r est francon, 
(mitteldeutsch). 
M e r «plus», «potior» in hac dictione : 
her ist mer mer . . vvurdé pag. 
229, germ. med. ae. m é r . 
Merder: en merder (i. e. marder) 
« feles » pag. 235, germ. Marder. 
Messier «culter» in hac dictione: eyn 
scharf messier «culter acutus» 
pag. 132, germ. med. ae. mezzer. 
Miynes selb' (i. e. selber «mei 
ipsius») pag. 233. 
Miste «erravi» pag. 134, germ. m. ae. 
missen «errare». 
Mitelink : enmitelink i. e. én mì-
Nacht : die nacht «nox». 
Nage : ich nage «rodo» pag. 139. 
Nakke : der nakke «collum» pag. 
136, germ. med. ae. nacke. 
Nakt «nudus» pag. 140. Nakt obur 
V (von) gurtel «nudus supra cin-
gulum» pag. 225. 
Nas «humidus» pag. 140, germ. nasz. 
Naschet «catillat» pag. 228. 
N e in hac dictione : i c h l ie m i t 
ziyde «suo cum filo serico» pag. 323, 
germ, náhen, m. ae. naejeii. 
Ohirschiyte i. e. obirschriyte 
«transgredior» pag. 222, germ, iiber-
schreite. 
N. 
telink «mercenarius» pag. 234, germ, 
m. ae. inietelinc, in vocabulario de 
anno 1420 edidit S C H R Ö E R (Pressburg 
1859) : «mercenarius mittelink». 
Mose (mosen) : in der mose «eo 
modo» pag. 220, g . m. ae. màze. 
Muchczet : js muchczet «muces-
cit» pag. 225, germ. m. ae. mnch-
z e n «mugire», sed in vocabulario de 
anno 1420 (ed. S C H R Ö E R Pressburg 
1859): muscidus (= mucidus) : 
muchczinde, cf. miichzen : 
nach Schimmel riechen 
S C H M E L L E R - F R O M M A N N I , 1 5 6 2 , m u -
cidus : miichscende D I E F E N H A C H 
mittcllatein. hochd. böhm. Wtb. S. 185. 
Mude in hac dictione : ich bin mude 
wrden «defatigatus sum» pag. 221, 
germ, ich bin müde worden. 
Munt: den munt rorn pag. 138. 
Murmere: ich murmere «mur-
muro» pag. 136, germ. ant. m u r -
muròn et murmulòn. 
Muwer : di muwer «paries» pag. 
222, germ. Mauer, m. ae. mure, 
francon, műér. 
Nedir «brevis», «inferus» pag. 139, — 
«deorsum», germ, nieder. 
NlOSe «salveto» pag. 221, cf. g. m. ae. 
niusen probare Lexer 3, 91 et nern : 
genésen, cf. ctiam niezen : ge-
nieszen. 
Nizte : ich nizte «sternutavi» pag. 
13b, germ. m. ae. niesen. 
Note : ich note «cogo» pag. 228, 
germ. m. ae. noeten. 
o . 
Obur, germ, iiber. 
Odim «vapor», germ. Od em = 
Athem. 
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Odir «vena» in liac dictione : (ly Oclil" 
n e t «sectio venae» pag. 139, germ. 
Ader. 
Ole: (lif)le i. e (li ole, germ. m. ae 
àie «subula», vide paulo supra diole. 
P. 
Ephanne i. e. cine phanne «sar-
tago», «frixorium» pag. 234, germ. 
Pfanne. 
Parkü «locus circumclausus», vulgo 
«parcus» pag. 232, parkllll pag. 234, 
in latinitate m. ae. p a f C U S dicitur 
hortus circumclusus, ant. germ, pfai'-
rich, nunc Pferch, anglic. park, 
francogallic. pare. 
Pelz «vestis pellicea» in hac dictione : 
en ober (i. e. iiber) czoge pelz 
in liodierna lingua germanica : e i n 
ueberzogener Pelz pag. 232. 
Phert «equus» in hac dictione : (Il pllCl't 
di wyerten «equi hinniverunt» pag. 
134, germ, die Pferdc, die wie-
herten. 
Reyic : en reyic loco reyge «cho-
rea» pag. 233, germ. Reigen. 
Reynlich «purus» in hac dictione: en 
reynlich m (=mann) «homo pu-
rus» pag. 230. 
Reyzse : ich reyzse mich «me 
irrito» pag. 136, germ. reizC. 
Rey(.)zi: ich rey(.)zi «irrito» pag. 
224, cum. jáisitirmen. 
Ret loco redet in hisce dictionibus: 
ha re(t) di cüge (i. e. zunge) 
gerade «sincere loquitur» pag. 229, 
heret (i. e. he ret) czornlich 
•
 ::
 Vid. F R A N C . M I K L O S I C H «Die 
(Viennae, 1871) pag 48. 
Oberige: ich öberige «supersum» 
pag. 229, germ, tiberig «superstes». 
Oberile pag. 224. Respondens glossa 
cuna, elpek ornamentum quoddam 
collari assutum significati 
P h . 
Plince : ich plince «nictor» pert, 
ich plinczte pag. 134, germ. m. ae. 
blinzen. 
Plodirt: is plodirt «strepit» p. 230, 
germ. med. ae. blòdern. 
Plostere: ich plostere «fio», «sufflo», 
«fremo»,peri, ich plostil'te «fretnui» 
Pag- 133» t3,S. g- med. ae. blàstern. 
Phluck: ich phluck loco phliicke 
«carpo» pag. 224. 
Potwar «tricae», «calumnia»,«discordia» 
p. 233, cf. germ. med. ae. botwar : 
calumnia et ant. slavicum potvoil», 
hung, patvar. : 
Puvke: dy puvke genus quoddam 
tympani pag. 223, germ. med. ae. 
pűke. 
nicht gutlich «iracunde loquitur et 
non benigne» pag. 226. 
Richte: ich richte «judico» p. 138. 
R i y f «pruina» pag. 234, germ. med. ae. 
rife. 
Riyse : ich riyse «peregrinor» pag. 
228, vid. cum. silarme, germ, rei-
sen. 
Rime (i. e. rimen) «corriga» pag. 226, 
cf. g. m. ae. rieme. 
Ris «juncus» p. 135, germ, der Riseli 
= Sumpfbinse. 
slavischen Elemente im Magyarischen» 
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Roge : dy roge « o v a p i s c i s » p a g . 222. 
g e r m , der Rogen. 
Rorn ? róren (= rüern) f r a n c o n 
« m o v e r e » ? 
Rozt : ha rozt «putre t» p a g . 231, 
g e r m , es rostét. 
Rostirte : ich rostirte « s p u t u m 
e d i d i » , « e x t u s s i v i » p a g . 136, g e r m , 
ràuspern, m. ae. riustern. 
R ö y p c z t e : ich r ö y p c z t e « r u c t a t u s 
s u m » p a g . 136, g e r m . m e d . a e . r o f -
zen, g e r m . a n t . ro f fazzan . 
R u d e r : eyn rude r « r e m u s » p . 135. 
R u d e r e : ich rude re « r e m i g o » , p e r -
f e c t u m i ch rud i r t e « r e m i g a v i » p a g . 
1.35-
R u s « f u l i g o » , g e r m . RuSS, m . ae . ruoz. 
S . S e . S c h . * 
Santkorn : eyn santkorn « g r a n u m 
p u l v e r i s » p a g . 1 3 5 . 
Scappin « o b j u r g a r e v e r b i s » p a g . 10, 
f r a n e . S c h a m p e t s c h e m p i n , f i a n d r . 
schimpen, g e r m , schimpfen. 
Sceufel « p a l a » , « a m a » p a g . 139, g e r m . 
Schaufel, m. ae. schùvel. 
Scmui(?) f o r t a s s e schouwete, v i d . 
r e s p o n d e n t e m g l o s s a m c u m . karadim 
Pag- 135-
Schade « d a m n u m » p a g . 234. 
Schàdel: eyn schàdel « c r a n i u m » 
p a g . 230. 
Schafuel i. e . schaf-vel « p e l l i s 
o v i n a » p a g . 132 . 
Scharf « a c u t u s » p a g . 133. 
Schate « u m b r a » p a g . 137. 
Scheide : eyn scheide (i. e. eine 
Scheide) « v a g i n a » p a g . 138. 
Scheyde : ich scheyde « d e c o r t i c o » 
p a g . 136, c f . g e r m . m . a e . scheide. 
Schede : en schede (i. e. eine 
schede) « c a m p a n u l a » p a g . 234. 
Schemedk « i g n o m i n i o s u s » in h a c d i c -
t i o n e : (i)s ist schemedk « i g n o -
m i n i o s u m es t» p. 229, g e r m , schà-
menswert, m. ae. schemedch. 
Schcppe : ich scheppe « h a u r i o » 
p a g . 227, g e r m , schöpfe, s a x o n . 
scheppe. 
Schif « n a v i s » in h a c d i c t i o n e : das 
schif lgetczu ru ( = das Schiff 
degt Z U Ruh) « n a v i s a n c h o r a s u b -
m i s s a c o n s t i t i t » , «n. a d t e r r a m a p p l i -
c a t a e s t » p a g . 223 . 
Schilet « l u s c u s e s t» p a g . 224, g e r m . 
schielend, m. ae. schilhende. 
Schimpe : im schimpe « joco» p a g . 
138, g e r m . m . a e . schimpf, f r a n c o n , 
schimp « j o c u s . » 
Schyt : is schyt ( l o c o schytet) 
sich « s e e x c u t i t » p a g . 130, f r a n e . 
- schutten, g e r m , schütten. 
Schone : ich schone « p a r c o » , p e r f . 
ich schonte, imp. schone pag. 
132. 
Schor : ey schor « r u t a b u l u m » p a g . 
139, c f . v o c a b u l . d e a n n o 1420 e d . 
SCHRÖF.R (1859): e m u n c t o r i u m : scho-
risen i. e. Schiireisen. 
Schöre : icll schöre in h a c d i c t i o n e : 
ich schöre das vuyir « i g n e m 
s t r u o » , p e r f . ich schorte p a g . 132, 
g e r m . m . a e . schliren, n u n c schü-
ren. 
Schreckinv (? de) « t r i p u d i a n s » p a g . 
In c o d i c e , f l a n d r i c o m o d o , s a e p e l o c o j : 2 s c r i b i t u r , v ide 2. 
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29, f r anc , schréckin «salire», «tri-
pud ia re» . 
Schlipe i. e. schupen «furfures», 
«porrigines» in hac dict ione : sell t i -
pe ofim hoypte i. e. schupen 
uf dem hoypte p a g . 220, g e r m . 
Schuppen auf dem Haupte. 
Seyl : eyn lane (i. e. lang) seyl 
funis qu idam p a g . 136. 
Sete : eyn sete »mos» pag . 135, f rane , 
der sete, ge rm, die Sitte, m. ac . 
der site. 
Sicchte «vadosus» p a g . 139, g e r m . 
seicht, m. ae. sichte. 
S y e : i c h s y e «percolo», perf. i c h 
Sey p a g . 17, ge rm. med. ae. Slhen 
«percolare»,perf.sèch, nunc : seiheil. 
S i n «mens» in hac d i c t i o n e : i s w OZ 
mer idensin (i. e . ge rm. m. a e . 
e z w a r m i r i n d e m s i n ) «recor-
der» p a g . 227. 
Sleft «dormit» in h a c dictione : sleft 
he adir vacht he «numquid dor -
mi i , an vigilat ?» p a g . 139, germ. e r 
schláft, m. ae. er slaefet. 
Slinden «glutirc» p a g . 227, germ. m . 
ae. slinden. 
Slofendi «dormiens» p a g . 139, g . m. ae . 
Sláfende. 
Slowolle : ich slowole (i. e. slo 
wole) «lanam pulso» p a g . 223, g e r m . 
schlage wolle. 
Sluc in hac d i c t ione : ich sluk linde 
miste «ferivi, sed deerravi» p. 134, 
= ich schlug und fehlte. 
Sluk «voratio» s. «voravit» pag . 235, cf. 
g . m. ae . sluk , ge rm. Schluck. 
Sluysàr : der sluysár pag. 230  
( respondens g lossa cum. kasnaői 
t he sau ra r ium significat) , germ. d e r 
Schliesser, f l andr . sluiter. 
Smtlk «gustus» p a g . 135, germ. m. a e . 
smac. 
Smal «angustus» pag . 139, g e r m . m. ae. 
smal. 
Smiyse: ich smiyse «abjecto» pag. 
224, g e r m . m. ae . S l T l ì z e . 
Smoèe : eyn smoèe ? p a g . 132 (resp. 
glossa cum. cachna «sculp tum» sig-
nificare videtur) , cf. ge rm. schmiltz, 
m. ae- smozen, sed cf . etiam 
smuken et smogen et inferius : 
snitze. 
Snarke : ich snarke «ster to», perf. 
ich snarkte pag . 134, g e r m . m. ae. 
snarchen. 
Snarkit «stertit» ibid. 
Snatert : ha snatert «s t repi t anse-
rum more» p a g . 231.  
Snelle: ich snelle «strepito» pag . 
225. 
Snicze : ich snicze «sculpo» p. 226.  
Snuycze : ich snuycze «emungo» 
pag . 136, g e r m . med. a e . sniuzeil. 
Snuppe : di snuppe «mucus» pag . 
138, f r ane , snuppe, i ta in vocab. de 
a n n o 1420 e d . SCHROER (1859) .  
Sozt : ha sozt «statuii», g . m e d . ae. 
sàzet. 
Spalte : is spalte sich (i. e. spal-
t e t ) «finditur» pag . 137.  
Span in h a c dictione : ich span 
pherde «equos instruo» p a g . 223. 
Spange : eyn spange vo bliye 
«cingula» s. «fibula p lumbea» p. 138.  
Spine: di spine «aranea» p a g . 139.  
Spiver «e jec tamentum » in h a c dictione : 
dy spiver get uf bitter «ejecta-
mentum se solvit a m a r u m i p a g . 225,  
cf. g e r m . speien, m. ae . spiwen, 
inde diu spiwe. 
Spor «calcar» pag . 133, g e r m . med. ae. 
spor.. 
Sprv : ich sprv «spargo» pag . 221,  
cf. g e r m . m. ae. spraejen, sprae-
w e n «spargere». 
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Spruy «palea» pag. 234, germ. Spreu, 
m. ae. spriu, franc. sprű. 
Stif vat' : der stif vat' (i. e. va-
t e r ) «vitricus» pag. 142. 
' Stille : ich Stille «quiescere facio» 
pag. 224. 
Stochere : ich stocheie ín hac 
dictione: ich stochere di czene 
«frendo» pag. 132, saxon. stokkere. 
Stol «sedile» pag. 223, germ. Stul. 
Taage mendose pro tage «dies» p. 138. 
Tak idem in hac dictione : tzuen tak 
noch inandir pag. 232, = zwén 
tac nách einander. 
Táni r : dar tànir «palma» (hunga-
rice tenyér) pag. 223, cf.germ. m. ae. 
téner. 
Taste : ich taste «palpo» pag. 135. 
Respondens glossa cum. carmadim 
— «iter practentavi». 
Theve : eyn theve «canis femina» 
pag. 224, germ.ant. zoha, sax. teve, 
flandr. teef. Originem Germani scrip-
toris testatur, qui dialectum franconi-
catn (mitteldeutsch), non saxonicam 
(niederdeutsch) nec flandricam (nieder-
lándisch) locutus est et tamen forma 
llandricosaxonica hujus vocis utitur, 
quae in regione intra Bonam (Bonn) 
et Aquisgranum (ubi franconica dia-
lectus dominatur et Saxones Transsil-
vaniae partim oriuntur) similiter forma 
teff, tief usitata est. 
Tiber: eyn tiber fortasse «obscuri-
tas», cf. germ. in. ae. timber ob-
scuritas. 
Tick mendose pro tief scriptum pag. 
139-
"1 i e f «profundus». 
Tode «mortuus» in his dictionibus : des 
Streychelt «laevigat» pag. 221, germ. 
streichelt. 
Strekke «extende» in hac dictione: 
strekke di fuse pag. 232, strecke 
die Fiisse. 
Strom : der strom «tlumen» pag. 
222, germ. Strom. 
Stüp «obtusus» pag. 137, stump pag. 
233, germ, stumpf. 
Svollero : czu swollem «tumidus» 
pag. 140, germ, ge^chwollen. 
toden hus «sepulcrum». — des 
toden huv «tumulus», — des to-
din bilde «statua sepulcralis» pag. 
222. 
Tomerelle pag. 224 (respondens glossa 
cum. cuuliydil"), cf. germ. med. ac. 
tumbrel et tumerel, in latinitate 
med. aevi : tumbrelllini, francog 
tombreau. 
Towp germ. taub. 
Trachte : ich trachte «contendo» 
pag. 232. 
Trechtuk : eyn trechtuk pag. 229 
(cum. kirigib), vide sub eyn 
trechtuk. 
Trege «piger» pag. 135, germ, tl'àge. 
Treyp : treyp czuzamene «com-
pulit» pag. 234, = trieb zusam-
men. 
Treke (i. e. trenke) : ich treke 
«poto» pag. 223, trànke. 
Truyre : ich truyre «depiango», 
traure. 
Tuyche: ich iyn tuyche «intingo» 
ich ein tauche pag. 229. 
Tuyschet «decipit» pag. 224,' tau-
schet. 
Turm : eyn turm «turris» pag. 136. 
Tzwim «fìlum tortum» pag. 132, germ. 
Zwirn. 
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U f «super», « s u p r a », germ. ni. ae . ù f . 
Uf gebrah(t) «irritatus», aufge-
bracht. 
Uf gepralt «assultum» pag. 227, conf. 
germ. med. a e . prellen, gepralt, 
germ, geprellt. 
Uf gitrant «dissutus» pag. 221, auf-
getrennt. 
Underste «imus» (das illcr — sic ! — 
underste), germ, das allerun-
terste. 
U'gebrant i- e. ungebrant «quod 
ine rematum non est» pag. 227. 
Ungeslahte «rudis» in hac dic t ione: 
eyn ungeslahte man «homo ru-
dis» p. 228, ge rm ungeschlacht. 
Ullgestume «importunus» p a g . 196, 
ungestüme. 
» 
Vachynde «vigilans» p a g . 139, wa-
chend. 
Vàdirkeil «caules pennarum» p a g . 136, 
Federkiel. 
Valdo: ich valde «plico» p a g . 230, 
falte. 
Valwit «marcet» pag. 37, cf. germ. 111. 
ae. valewen. 
Varbe «color» pag. iH, cf. g e r m . in. ae. 
varvve. 
Velie: ich velie «faciocadere», perf. 
vellete p a g . 18, cf. g e r m . med. ae. 
vellen. 
Vette: ich vette «contendo» p. 136, 
wette. 
Velz : eyn velz «rupes» p a g . 136, 
Fels. 
Verloni : ich bin vcrlorn «perii». 
V'miste (i. e. vermiste): ichv'miste 
«aberravi» pag . 235, vei'lllisste, 
fchlte. 
Ungewittir: éy ungewittir «tem-
p e s t a s i p. 139, g e r m . Ungewitter. 
U'gilvkke : éy ugilvkke (ein 
urgilukke) p a g . 223. Respondens 
g lossa cum. ciyru «campana», g e rm , 
glocke, cf. m. ae . urglocke, g e r m . 
Uhrglocke «horologium.» 
U'givelle: éy ugivelle i.e. ein 
unsfivelle «via caesis lignis impe-ri 
di ta» ibid., germ. m. ae. ( l a z Ut l -
gevelle. 
Utiles (? g. m.. ae . uneilàzen) «neces-
sario», vid. resp .g lossam cum. alpant 
(mend, pro civyJI scriptum) p a g . 226. 
Uvrge : ich uvrge pag. 228 (respon-
d e n s glossa cum. huvarmen «pal-
lesco»), cf. g e r m , ich vergeh 
(Uvrge l e g e : V U I g è ) «evanesco». 
V i i : i c h v i i «cecidi», h e v i i «ceci-
dio» pag. 134, fiel. 
Vilcz bette: ein vilcz bette «lec-
tus lana coac t a factus» p a g . 138, 
Filzbette. 
Vingerhut: éy vingerhut «digi-
tale» pag. 139. 
Vister i. e. vinster «tenebrosus» in 
h a c dictione vister antli (i. e. 
antlitz) «vultus severus» p a g . 228. 
Virdrossiheit «morositas» p a g . 225, 
Verdrossenheit. 
Virgeslilch mendose pro virgeslich 
«obliviosus» p a g . 139, vergesslich. 
Viinunft «intellectus» pag. 140, Ver-
nunft. 
Vii" smete: is vir smete (s ic!) 
«liquescit» p a g . 229, fortasse legendum 
vir smelzt. loco versmilzet. 
Virulullte (i. e. virvlullte) «execra-
vit» pag. 135, verfluchte. 
Virworren «intricatus est» pag . 132, 
verworren. 
Vischgarn : das vischgarn «rete» 
pag. 138, — en vischgarn pag. 
221, Fischgarn. 
Vytur : das vytur «rumis» p a g . 230, 
cf. germ. med. ae. ùter et iuter. 
Vlam : éy vlam «damma» p a g . 139. 
Vleys «caro» in hac dictione : en ziyte 
vleys «caro tenella» p. 233, Fleisch. 
Vl'ce : ich vl'ce, ge rm, verletze ? 
Vlischin : en vlischin «unguibus 
feritum» pag . 230. 
Vóhte(n) in hac dict ione: ich habe 
gevóhte(n) «pugnavi» p a g . 227, 
gefochten. 
Volbrengüge (i. e. volbrengunge) 
«perfectio» pag . 47, Vollbringung. 
Vonartic «inurbanus» pag . 137, UI1-
artig. 
Vorlorn : ich hab vorlorn «per-
didi» pag. 2 30 ( fo rma verbi f ranconica 
pro verloren). 
Vruyst : mieli vruyst «frigeo» p a g . 
234, germ. med. ae . mich Vriuset, 
nunc : friert. 
Vsdrikke (sic !) «exprimo» pag. 223. 
cf. germ. m. ae. Ùzdringen et uz-
drücken. 
Vuge : ich vuge «connecto» in h a c 
dict ione : ich vuge das liolz 
«fabricor ligna» p a g . 140, füge. 
Vuvir «ignis» pag . 132, Feuer. 
Vüke : éy vüke (i. e. ein Funke) 
«scintilla» pag. 139. 
Vurc(ht): durch vurc(ht) «per 
t imorem» pag. 233, Flircht. 
Vuvllet: mer vuvllet. 
W . 
Wagat : is wagat «confiuctuatur» p. 
230, ge rm. med. ae. wagen «va-
cillare», bewegen. 
Wahinde «vigilans» in hac dictione : 
en wahinde man «vigil» pag . 234, 
wachende. 
Wat (i. e. want) «quum» in hac dic-
tione : wat istu das . . . . (hodic : 
wann issest du das....:-) «quando 
edis . . . . ? » pag. 232, cf. germ. in. ae . 
wante «quando». 
Wàrfe : ich wàrfe «jaceo» p a g . 227, 
werfe. 
Warm «calidus» pag . 139. 
Wart «fuit» pag . 137 et passim. 
Wassir «aqua» pag. 140, Wasser. 
Wedele : ich wedele «flabello refri-
gero» pag. 222, 230, germ. med. ae . 
wedele. 
Wederspenik fortasse «pertinax», cf. 
g. m. ae. widerspennik pag. 227. 
Weyde : ich wcyde «pascor» p. 231, 
weide. 
Weychsyn: ich weychsyn ( forma 
corrupta) «commuto» p a g . 221, g e r m , 
med. ae. wehsele. 
Weniczüt (i. e, wenic zun t )«pec< a -
tum haud ita mul tum», «culpa levis» 
pag. 221, wenig Siinde. 
Werdyr : eyn wertlir «insula» p a g . 
138,— eyn gros werdir «insula 
m a g n a » pag. 139 (haec glossa in d ia -
lecto tantum f ranconica occurril). 
Wi andirs, germ, wie anders. 
Wyerten «hinniverunt» pag . 134, wic-
herten. 
Wiylche : ich wiylche «marcesco» 
p a g . 225, germ. a n t . wilclicn. 
Wilde «ferus» pag . 225. 
Winde : ich winde «torqueo» in h a c 
d ic t ione : ich winde tzwirn *hlum 
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glomero» pag. 132, perf. ich want 
ibid., inf. windin ibid. 
Widel : ich widel (i. e. ich win-
d e l ) «involvo» pag. 226. 
Wirke : ich wirke «texo» pag. 223, 
wirkit «texit» pag. 234. 
Wirirte (sic !) «erravit» pag. 222, ver-
irrte. 
Wil't «erit» in hac dictione : is wirt 
y lengir y grossir «magis ac ma-
gis longus et magnus evadit» p. 133. 
Wit «amplus» pag. 139, weit. 
W o «ubi» in hac dictione: VVO m a k 
(. . .) pag. 224, cum. kayda egen. 
Wule : ich wule «excavo», li. 1. «ex-
cutio» pag. 231, germ. med. ae. 
wiiele. 
D e s wundes teyl pag. 228. 
W u r s t : eyn WUrst «farcimen» pag. 
134 (resp. glossa cum. solita a verbo 
^ L i y w «farcire» formata est. Cete-
rum \j3yw in lingua cag. etiam 
«chartae folia lusoria» signitìcat). 
z 
Zamenüge «collectio» pag. 220, sa-
menunge : Sammlung. 
Zeczt zich wedir pag. 230, setzt 
sich wieder. 
Zég : ich zeg (i. e. zenge) «torreo» 
pag. 224, germ. sengen. 
Zelgiret «testamentum» pag. 221, germ. 
med. ae. sélgeraete. 
Zéste ex ze ernste contractum «se-
rio» pag. 138, vid. i. q. praecedit i m 
schimpe, cf. ze erneste und ze 
schimphe et in ernest ode in 
schimph in vocab. germ. med. ae. 
Tom. I, pag. 477 (resp. glossa cum. 
CUCÌ sonat). 
Z i pi. pronominis 3. pars., in hac dic-
tione occurrit : zi komé (i- e ko-
men) mit gidragi (i. e. gid-
rangi) «tumultuose adveniunt» pag. 
* 
221, sie kommen mit Ge-
drànge. 
Ziyget : is ziyget «stillat» pag. 230, 
cf. germ. med. ae. sìgen. 
Zirpt, cf. g. m. ae. sérwen «evane-
scere». 
Z ì i praepositio «dis», cf. frane, z u loco 
zer. 
Zu vellet «dilabitur» p. 221, zerfàllt. 
Zucher «praedo», germ. m. ae. zuk-
cher, ziicker «latro». 
Zucht : di zucht «consvetudo» pag. 
220 (quod ad respondentem glossam 
cum., cf. altaicum iang «consvetudo»), 
cf. germ. Zucht, tìandr. tucht : mos. 
Zune : dy zuiìe «sol» in hac dictione : 
dy zune glc (gink) czu raste 
«sol ad oecasum declinavit» pag. 224, 
die Sonne ging zu Raste. 
Zurucke «retro» pag. 134. 
Vide etiam sub cz. 
Mediae et postremae Latinitatis vocabularium, quo eae continen-
tur voces, quae apud d u c a n g i u m et D i e f e n b A c h i u m aut non aut aliter 
descriptae extant aut alio sensu usurpantur.* 
Abscösalia i. e. absconsalia p. 7. 
Blasmü pag . 10, apud D V C A N G I U M 
«blasma». 
Cognosimentum ibid., ital. «cono-
scimento». 
Camino, caminaui, camina pag. 
16, apud D u e . «caminus», «caminum» 
i. e . «via», — «caminarius» — « viator», 
«mercator», ital. «camminare», «cam-
mino». 
Custura pag . 17, apud D I E F . «consu-
tura», ital. «costura», vid. infra c h o -
stura. 
Despliceo, displicuj, displaci-
mentum pag . 21, apud D u e . «dis-
placentia», et apud DIEF. «displicere», 
«dispiacere», ital. «spiacere» (dispia-
cere). 
Denpingo pag. 21, cf. apud D I E F . 
«depingere». 
Dispolio, dispoliaui , dispolia 
pag . 22, cf. apud D u e . «despoliare», 
sed «dispolium», pi. «dispolia». 
Estinsi in perf pag . 24, ital. «estinsi». 
Esio «exeo» ibid. 
Espedicio pag. 25, cf. apud D u e . 
«espeditamentum». 
Espendo, — espensa ibid., cf. apud 
DIEF. «expendere», «expensa», ital. 
«spendere», «spesa». 
Ecusso, ecusatio ibid., apud 
D u e . «excussare». 
Fracturo in imp. (sic !), — fratura 
pag . 27, ital. «frattura». 
Fragellum i. q. «Hagellum» pag. 28, 
cf. «fragellare» in dia lecto Januensi . 
Genuflesso pag. 29, a p u d D u e . « g e -
nuflexus», ital. «genuflesso». 
Garbellus ibid., cf. a p u d D u e . «gar-
bellare» i. q. «cribro succernere», 
«purgare». 
Guarnimentum ibid, apud D u e . 
«gvarniamentum», ital. «guarnimenio». 
Graytaroria ibid. 
Honero p a g . 3 0 , cf. a p u d D u e . «ho-
néra «. 
Hodoratus ibid, «odoratus». 
Inflatura ibid., ital. «enfiatura». 
Lusinga p a g . 3 4 , ital. «lusinga». 
Lanpus pag . 3 5 , «lampas». 
In hoc vocabulario voces non ordine alphabetico, sed uti in cod. Ieguntur, 
secundum paginarum tenorem digestae sunt. 
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Manleuatio pag. 35, apud Dec. «ma-
nulevatio», sed «manierare» i. e. «fide-
j ubere». 
Mirun pag. 36, «mirum». 
Masticum ibid, «mastiche». 
Machino pag. 37, cf. apud D l ' C . «ma-
chinatus» i. e. «fractus», «contusus». 
Montanea ibid., apud DlC. «monta-
nia». 
Gragnola pag. 40, apud Due. «grag-
nola», ital. «gragnuola». 
Obsculo, obsculaui, obscula, — 
obsculum pag. 41, cf. apud 
Dl'C. «osculare» pro «osculari». 
Otriamentuni pag. 42, cf. apud Due. 
«otriare» i. e. «concedere», «permit-
tere», vel «obtinere« et «impetrare» ex 
gallico otroier. 
Plindus pag. 43, «pondus». 
Proferta ibid., ital. «profferta». 
Perdimentum pag. 44, ital. «perdi-
mento», cf. apud Due. «perdita». 
Puntura ibid., ital. «puntura». 
Raxorij pag. 49, cf. apud D e e . «raso-
rium», ital. «rasojo», vid. infra r a -
sorius. 
Rigamentum ibid., apud D I E F . «ri-
gamen». 
Retifico ibid., cf. apud Dec. «retife.x». 
Seruicium pag. 53, «servicius» apud 
D e e . 
S o l i u m pag. 54 pro «sonus». 
Sompnio, sompniauj, sompnia 
ibid., cf. apud Dl 'C. «sompneia» et 
apud D I E F . «sompniare», — SOmp-
nium ibid., quod voc. etiam apud 
D I E F . occurrit. 
Scritura pag. 55, cf. apud Due . 
«scrituarius», ital. «scrittura». 
SpuatiÜ ibid., cf. «sputum». 
Scroio, scrolauj pag. 56, cf. apud 
Due . «excrolare», ital. «scrollare». 
Siuoro, sivorauj, siuora, — siuo-
rellum ibid., cf. apud D e c . «sibu-
lare», ital. «sibilare». 
Suferta ibid. 
Saltun pag. 58, i. q. «saltus». 
Tintor pag. 59, cf. apud D u e . «tin-
toria». 
Tronituü ibid. 
Turpidum ibid., cf. apud D u e . «tur-
pido». 
Torceo v. texeo pag. 60, cf. apud 
D I E F . «torcere». 
Tuscio, tusciuj, — tuscius ibid. 
Volia pag. 62 «volutatio». 
Oneste pag. 69 pro «honeste». 
Pauchum ibid., apud D IEF . paucum. 
Prestiter ibid., cf. apud D I E F . «presto», 
ital. idem. 
Recie pag. 70, fortasse «ad moduni 
retis». 
Retunde ibid., cf. apud D u e . «retun-
dus». 
Cellum pag. 78, apud D u e . «celum». 
Prina pag. 82 «pruina». 
Rosata ibid., ital. «rugiada». 
Rassus pag. 84, cf. apud D u e . «rasum». 
Bozus pag. 84, i. q. «crudus». 
Cotus ibid., ital. «cotto». 
Abbedo pag. 86, pro «albedo». 
Curticia ibid., cf. apud. D u e . «cur-
tare». 
Trauersus ibid., cf. apud D u e . «tra-
versum». 
Friscus pag. 87, vid. apud D I E F . 
Sichus ibid., apud D I E F . «siccus». 
Balneatus ibid., cf. apud D u e . «bal-
neare». 
V e t e r i l S ibid., ital. «vetero» (vox an-
tiqua). 
Prestus ibid., cf. apud D I E F . «presto», 
cf. etiam prestiter. 
Desligatum pag. 88, cf. apud D u e . 
«desligare». 
Mond U S i b j d . , i tal . «mondo»». 
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Podius ibid, «locus acclivus», «campus 
inter- montes». 
Fossatus ibid., cf. apud Due. «fossa-
turn ». 
F a n g u n ibid., cf. apud Due. «fanga», 
«fangus», ital. «fango». 
Rumenta in sign, terrae pag. 89, cf. 
apud Due. «rumentum», «rumenta» 
diverso sensu. 
Erbagium ibid, «pratum», cf. hanc 
ipsam glossato in sensu judiciario 
apud Dee . 
Fondl lS ibid., cf. apud Dee. «fondora». 
Prato pag. 90, cf. apud Dee. «pratora». 
ital. «prato». 
Pianura ibid., cf. apud Due. «planu-
rium», ital. «pianura». 
Carubius ibid., apud Dee . «carubium», 
«carubeus». 
Marpius ibid., i. q. « malleus», vid. 
március. 
Foxinü ibid., i. q. «fornax», vid. infra 
fosina. 
Slllfain' ibid., cf. apud DlEF. «sulfur», 
vid. sulfarü. 
Bancherius ibid., apud Dee. «ban-
charius», ital. banchiere s. ban-
chiero. 
Balancie ibid., apud Due. «balancia». 
Papirun pag. 91, cf. apud D I E F . «pa-
pirium». 
Pignate ibid., cf. apud Due. «pigna-
torius», ital. «pignatta», «pignatto», 
i. e. «olla». 
Cucharo ibid., apud Due. «sucharum», 
ital. «zucchero». 
Gingalel Íbid., apud Due. «gingiber», 
ital. «gengiovo». 
Canella ibid., ital. «cannella», germ, 
zimmt. 
EndegO ibid., apud Due. «endegus». 
Francofurti, 1867. 
Encenso pag. 92, cf. apud Due. x n -
censerium», ital. «incenso». 
Ganofanj ibid., ital. «garofano», «ga-
rofolo», i. e. «caryophyllum». 
Fusti ibid., cf. apud D u e . «fustum». 
Mastic ibid., vid. masticum, apud 
D I E F . «mastiche». 
Bracale ibid, «lignum rubrum ad tin-
gendum ». 
Aliimé ibid., apud D I E F . «alumen». 
ital. «alume». 
Chálli • . ibid., cf. apud D I E F . «can-
dire» pro «condire», ital. «candito». 
Bonbecifl ibid., apud Due. «bombi 
cinum ». 
1 i t i l a ibid., apud D u e . «tutia». 
M a n a ibid, pro «manna». 
Spicus pag. 93 «spica nardi». 
Chibebe ibid., ital. «zibibbo». 
Boràna ibid, «borax» (borax aut mino-
rale est, aut factitium). 
Cardomon io ibid., apud D I E F . «car-
domonium», ital. «cardamomo». 
Confeti ibid, «conditum subigendo» 
confectum», ital. «confetti». 
Mortalis pag. 94, cf. apud D I E F . in 
novo glossario- «mortaliolum». ital. 
«niortajo». 
Piston ibid., ital. «pistone». 
SedacillS ibid, «cribrum». apud D I E F . 
• sedazius». 
B 11 s o r e ibid, «pyxis», «arcula», apud 
Dl'C. «bussola», ital. «bussolotto'. 
Sachetl ibid., apud D l ' C . «sachottus», 
ital. «sacchetto». 
Aloepaticfl ibid, «medicamentum ex 
aloe confectum». 
Rosato ibid., apud D u e . «rosatus», 
ital. «rosato». 
Bocelli ibid., apud D l ' C . «bocellus». 
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«bocella», id est «lagena», gall, «bou-
teille». 
Cltoaia ibid., apud Due . «citocaria», 
berba, quae cito purgat ventrem. 
Cominum pag. 95, apud D I E F . «CU-
minum», ital. «cornino». 
Cenapio ibid., apud Due . «senapium». 
Corallo ibid., apud Due . et D I E F . 
«corallus», ital. «corallo». 
Draganto ibid., apud D I E F . «dragan-
tum», ital. «dragante». 
Armoniaco ibid., cf. «armeniacum» 
i. e. malum armeniacum. 
Serapin' ibid., cf. apud D I E F . «sera-
pen ». 
Ladano ibid., apud D I E F . «ladanum», 
ital. «ladano». 
Munita ibid, genus quoddam antidoti. 
N. sarché i. e. nuces sarche 
ibid, «nuces Indiae». 
Oleum su sima ibid. 
Retjrciü ibid., gallico «reglisse». 
Sandalo ibid., apud Due . «sandalum», 
ital. «sandalo». 
Smirra p. 96, cf. apud Due. «smyrna», 
apud D I E F . in novo glossario «smirna», 
gr. fri?vrti. 
I urbiti ibid., apud D I E F . in novo glos-
sario turbit. 
Verderame ibid., ital. «verderame». 
Specie ibid., apud Due. et D I E F . «spe-
cies», ital. «specie». 
SulfarÜ ibid., apud Due. «sulphurium», 
cf. sulfain'. 
Anquun(ze) ibid, «incus», ital. «an-
cudine». 
Tenagie ibid., cf. apud Due. «tenagla». 
Turchese ibid, «forceps». 
Latonum pag. 97, apud Due. «lato-
nus», Venet. «laton», quod Mediolani 
«loton» sonat. 
Curtellum ibid., apud Due. «eurtel-
lus», ital. «coltello». 
Fosina ibid., apud D u e . «fusina», i. e. 
«fornax ad fusuram metallorum», cf. 
supra «foxinu». 
Mantexi ibid, «follis», ital. «mantice». 
Buffeti ibid., apud D u e . «bufetum» 
i. e. «abacus», ital. «buffetto». 
Carbonum ibid, «carbo». 
Lauellő ibid., apud D u e . «lavellum», 
«lavellus», ital. «lavello». 
Aquus ibid., apud Due. «aqus» i. e. 
«acus». 
Dial ibid., apud D u e . «digitale», ital. 
«ditale». 
Agnine ibid., vid. «agninus». 
Vulpe ibid., ital. «volpe». 
V a i ibid., apud Due. «vairus», «vairum». 
Scoyroll ibid, «sciurus» (varietas nigra). 
Zebelin pag. 98 «mustela zibellina», 
apud Due. «zebelinus». 
Martori ibid, «mustela martes», apud 
D u e . «martures», cf. apud D I E F . in 
novo glossario «martarus», ital. «mar-
tora». 
Foyne ibid, «mustela foina», cf. apud 
Due. «foini» i. e. «pelles mustelinae». 
Lupi ceruerij «felis lynx», cf. apud 
Due. «lupa cervalis». 
Vulpe de are ibid, «canis Corsac» 
(nomen kirghisicum). 
Gati pauli ibid. 
Gati Spuci ibid, «iltis». 
Moticiü ibid, (respondens glossa cum. 
eric pantheram significare videtur). 
Afayto ibid., cf, apud Due. «affa» 
Ermelinus ibid, «mustela erminea». 
Pena ibid., vid. apud Due. «idem, ni 
fallor, quod pellicia». 
PichÜ ibid. «ulna». 
Burdü ibid., apud D u e . «burdus» i. e. 
«sutor -vestiarius». 
Butana p. 99 «nodus», ital. «bottone». 
Bachairanj ibid, genus panni cras-
sioris. 
Lesna ibid, «subula», ital. «lesina». 
Sola ibid , apud Due. «solea», ital. 
« sola ». 
Becunie ibid., cf. apud Due. «becuna», 
«becunes», vid. becus. 
Montanine ibid., apud Due. «mon-
tonina», cf. ital. «montone», vid. 
monton. 
Stiuali ibid., ital. stivale, cf. infra 
stiuales. 
Argorge ibid, «pars posterior calcei», 
cf. infra algorge. 
Auanpe ibid, «pars anterior calcei» 
(avan pe). 
Asia ibid., cf. apud Due. «acia». 
Manayra pag. ioo, apud Due. «ma-
nara», «manaria». 
Verina ibid, «terebra». 
Marèius ibid., apud Due. «martus», 
ital. «martello», cf. marpius. 
Conpassus ibid., ital. «compasso». 
Yona ibid, «instrumentum, quo fabri 
lignarii radunt vel laevigant». 
Macia ibid., gallice «maillet», cf. ital. 
«macia». 
Rasorius ibib., cf. apud Due. «raso-
rium», vid. supra rOXOHJ. 
Spegius ibid., apud D I E F . «speculum», 
ital. «specchio». 
Lanòeta ibid., apud D u e . «lanceola», 
ital. «lanciuola». 
Manoale pag. IOI, apud Due. «ma-
nuale». 
Atrementum ibid., cf. apud Due . 
«atrementarium». 
Ponzon' ibid., cf. apud Due. «ponzo-
nare», ital. «ponzare». 
Tenperatorium ibid., cf. apud Due . 
«temperare» i. e. «scalpere», — «tem-
perát» — yXtkpet xáXapov, ital. «tempe-
rino». 
C a t r e d a ibid, pro «cathedra». 
Spatius ibid., cf. apud Due. «spa-
tharius». 
Pomeleius ibid., vid. «pomellus». 
Censarius ibid., cf. apud D u e . : «Stat. 
Genuens. lib. 6. cap. 17 : De Censa-
riis et eorum officio». 
Capelerius ibid., ital. «cappellajo». 
Curtelerius ibid., vid. supra cur-
tellum. 
Sapa pag. 102, apud Due. «sappa» i. e. 
«muri fundamentorqm effossio», — 
«saparare». 
Chazola ibid., cf. apud Due. et D I E F . 
«casula», ital. «casella», cf. etiani apud 
Due. «cazola». 
Maton ibid., apud Due. «matonus», 
ital. «mattone», cf. infra matonj. 
Cholor ibid, «color». 
Penellü ibid., ital. «pennello». 
Colla ibid., apud Due. «cola», gr. xóXXa. 
Stecha ibid., cf. apud Due. «stechata», 
ital. «stecca», «steccata». 
Scupa pag. 103, cf. apud D I E F . «scoba», 
apud Due. «scopa», ital. idem. 
Fugatia ibid., cf. apud Due. «fogascia», 
ital. «focaccia» (hung, pogácsa). 
Radis ibid, «radix». 
Frexeterius ibid, «spiculoruui fabri-
cator». 
Tesitor ibid, «tcxtor», ital. «tessitore». 
Jugularius ibid, «joculator», cf. apud 
Due. «jocularis», «jocularius». 
Tanburlus ibid., cf. apud D u e . «tam-
bor», gall, «tambour». 
Caramella ibid, «bucina». 
Nachara pag. 104, apud Due. «na-
cara» tympani species, ital. «nac-
chera ». 
Gazayra ibid, «delectamentum». 
Beffa ibid, «jocus», ital. «beffa», «beffe», 
e. g. in hoc proverbio : «a chi tocca il 
danno, non mancano le befté», cf. 
etiam «buffa». 
G a b o n ibid., cf. apud D i e . «gabeo» 
i. e. «homo jocosus». 
Rofiana ibid., cf. apud Due. «rufiana». 
ital. «ruffiana», vid. infra rofian. 
Imperatl'is ibid, «imperatrix». 
Scrauus I ibid., apud Due. «sclavus». 
Scraua | ital. «schiavo». 
Caparrum pag. 106, apud Due. «ca-
parra», ital. idem. 
Canauü ibid., cf. apud Due. «canava». 
Camutü ibid., cf. apud Due. «caniuz-
zum». 
D u g u s ibid, «nottua», ital. «dugo». 
Fustaney ibid., cf. apud Due. «fus-
tana», «fustanium». 
N a c h l t S ibid, «herba moschata», cf. 
apud Due. «nachum». 
Nasicius pag. io; «vestis serica auro 
texta». 
R i s i i l i ibid., apud Due. «risus», apud 
DIEF. «risum». 
S t a m e g a ibid, «vellus», cf. apud Due . 
«stame,gna», gali, «étamine». 
Scarna lidio ibid, fortasse «caseus 
siccus». 
l 'ialon ibid., ital. «piallone». 
Torna)' ibid., ital «tornio» s. «torno» 
i. e. «tornus». 
Sandenis ibid, fortasse ital. «sandalo», 
«sandalo». 
Say e canis ibid, fortasse ital. «saica» 
i. e. «lembus» (hung, sajka). 
Telia ibid, «tela», — iella de Cap 
ibid., — iella Astexane ibid. 
(Asti), — tella Ostumc ibid. 
(Ostuni). 
Vcllutus pag. 108, apud Due. «velu-
tus», ital. «velluto». 
CamocatllS ibid, «pannus Damasce-
nus», hung, k a m u k a . 
1 a s t a ibid., ital. idem. 
Cremixi ibid., cf. apud Dee. «creme-
x i l e ». 
Gamelin ibid, «fuscus». 
Aflon ibid, «vermiculatus», cf. ital. 
«affiorato». 
Tela fabriane ibid., cum. et pers. 
aracli, — tela crue ibid.,cf.apud 
Dl'C. «crude». 
Robin ibid., apud Due. «robinus». 
Balaxius ibid., cf. apud D u e . «ba-
lascus». 
Smeradus pag. 109, cf. apud Due. 
«smeraldus». 
Diamante ibid., apud Dl'C. «diaman-
tes», ital. «diamante». 
Unicum ibid pro «unicum» i. e. «ùnio», 
Topatiun ibid., apud Due. «topa-
sium ». 
Turcheyse ibid., apud Due. «turehe-
sius», ital. «turchese». 
Jaspidun ibid., apud D I E F . «iaspis», 
ital. «jaspide». 
Sardoniü ibid., cf. apud D I E F . «sar-
dis», «sardius», «sardus», ital. «sar-
donico». 
Calcedoriü ibid., cf. apud D I E F . «cal-
cedonius». 
A m a t i s t a ibid., apud Dee . «amathis-
tus», ital. «amatista». 
Melon' pag. n o «mala». 
Celabrum pag. ni «cerebrum», ital. 
«eelabro» (antiqua vox). 
Forcella ibid., ital. idem. 
FigatUS ibid., apud Dee . «fegatum». 
Plllmon' ibid., apud D I E F . «pulmo», 
«pulmon», ital. «polmone». 
Budellum ibid., apud Due. «budellus», 
ital. «budello». 
Veletrun pag. 112 «membrum virile». 
Testiculum ibid., apud D I E F . «testi-
culus», ital. «testicol 
Petenigiü ibid. 
Brachius ibid., apud Due. «brachium». 
Brion' ibid, «ossum clunium». 
PulciuS ibid, «pulsus». 
Pedes ibid, «podex». 
C o s i a pag. 1 1 3 , apud D u e . «cossia». 
ital. «coscia». 
G a i l i g i a ibid, «cubitus». 
Gratis pedis ibid., cf. apud D IF .F . 
«cratis». 
C h a l c h a n e u s ibid., apud D I E F . «cal-
caneus». 
Solor pag. 1 1 4 «soror». 
Jencrus ibid, «gener». ital. «genero». 
Nora ibid, «nurus». 
Inginioxus pag. 1 1 5 , apud Due. «in-
geniosus». 
Prestus ibid., cf. apud D L E F . «presto», 
ital. idem. 
D e s t r u s pag. 116, cf. apud D e e . «dex-
trus», «destrus», ital. «destro». 
Senes ibid, pro «senex». 
Mentecatus ibid., ital. «mentecatto». 
Tignossus ibid., apudDIF.F.«tignosus». 
Guercius ibid., ital. «guercio». 
Auogulus ibid., apud Due. «avoculus». 
Rangus pag. 1 1 7 , ital. «ranco». 
MUSUS ibid, «nasutus», cf. apud Di e. 
«musum», «musus», ital. «muso». 
Crastatlis ibid, pro «castratus». 
Rofian ibid, «scortator», vid. supra 
rofiana. 
RogOSUS ibid, «rugosus». 
Dispositus ibid., fortasse pro «indis-
positus» vel «male dispositus» scriptum. 
Gibbus ibid., apud Due. «gibbosus». 
Vanagloriossus ibid., apud D e e . «va-
nagloriosus». 
I n i c U S ibid, pro «iniquus», ital. «iniquo». 
Clirpabilis ibid, pro «culpabilis». 
Gaibus ibid, «extraneus», cf. arab. 
gharíb. 
B e l l i m p a g . 1 1 8 p r o i b e l l u m » . 
Insegna ibid., cf., apud D e c . «insigna» 
i. e. «vexillum». 
Guayta ibid., cf. apud Due . «gaita» 
i. e. «excubiie», « vigil ». 
Frexetus ibid., vid. in vocabulario cum 
sub voc. sirdac. 
Coyracia ibid., cf. apud Due. «cui-
rena», «cuirenia» i. e. «thorax bubali 
corio sine manicis», cf. etiam «cura-
cia», «curazia», ital. «corazza». 
Colaretü ibid., cf. apud Due . «colla-
rctus» ornamentum colli. 
Cervelera ibid., apud Due. «cervella», 
«cervelleria» cassidis species, quae su-
perioris capitis pártom operit, ital. 
«cervelliera». 
Coyretll ibid, «vestis militaris ex anu-
lis ferreis conserta», cf. coyracia. 
Séichere ibid, «lorica». 
Spata ibid., apud D e c . «spatha», ital 
«spada». 
G R A D I U S ibid, pro «gladius». 
Frezia ibid, «sagitta», ital. «freccia». 
Lanzia ibid., apud D e c . «lancea». 
Paretis pag. i i g pro «paries», ital. 
«parete». 
Chanchaillis ibid., vid. in vocabulario 
pers. sub voce banucsa. 
A g l l t U S ibid., apud Dec . «acutus» i. e. 
«clavus». 
Lectum ibid, pro «lectus». 
Penna ibid, «vestis pellicea». 
Pomellus ibid, «nodus», quod ad for-
mam, cf. ital. «pomello». 
C h o s t u r a ibid., apud D e c . «custuria», 
ital. «costura», vid. supra C l l S t u r a . 
Septa ibid., apud Dec . «setta», ital. 
«seta». 
Colüpna ibid., cf. apud D e e «colum-
pniatus» columnis exornatus. 
Alatonj ibid., vid. maton. 
I e c t U S ibid, pro «tectum». 
Balcon' ibid., cf. apud D e c . «balco-
nes» et «balconum». 
AxmixiÜ ibid, «vestimentum» (.- cf. 
camisium»). 
Camixia ibid, «camisia». 
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Braga ibid., cf. apud Due. «bracae». 
Corigia ibid, «corrigia». 
Scarsella ibid., ital. idem «erumena». 
Fazolun pag. 121, apud Due. «fazo-
letum», ital. «fazzoletto». 
Patavay ibid. 
Stiuales ibid., cf. supra stiuale. 
Algorge ibid., cf. supra argorge. 
Stralera ibid., «fascia cruralis». 
Besatie ibid., cf. apud Due. «besaccia», 
«besacia» mantica duas habens pcras, 
ital. «bisaccia». 
Vezia ibid, «tubus». 
B r a g e i l l S ibid, «adstrictorium lorum 
caligarum», cf. apud Due. «brage-
rium», vid. supra braga. 
Paraso ibid., ital. «parasole». 
Copa ibid., cf. apud Due. «coperta». 
Stregia pag. 122 «strigilis ferrea, qua 
equum radunt», ital. «stregghia». 
Capistrus ibid, «capistrum». 
Brilla ibid., apud Due. «brilia» ha-
bena, ital. «briglia». 
P'finelli ibid., cf. apud Due. «pertì-
nelli». 
Tral ice ibid., cf. apud Due. «traucis». 
Redena ibid, «habena», cf. apud Due. 
«reda», ital. «redina», cum. t l X g i n . 
Grupus ibid.,cf. apud Dee. «groppus». 
Pola ibid, «fimbria», «fibra». 
Arzonü ibid., apud Due. «arzonus» 
equestris sellae arcus. 
Streve ibid., apud Due. «streva» sta-
pes, quo quis in equum tollitur. 
Ardiiomis ibid, «lingula fibulae», ital. 
«ardiglione». 
Posila ibid, «postilena». 
Bastl in ibid., cf. apud Due. «bastum» 
clitellac. 
Torcius pag. 123, apud Due. «torcia», 
ital. idem. 
StrapOllta ibid, culcitrae species, ital. 
«strapunto». 
Cosi 11 ibid., apud Due. «cosinium». 
Lenteamina ibid, «lintea». 
Culter ibid, «lodix». 
Sclavina ibid, species lodicis grossa. 
Tapitum ibid., cf. apud Due. «tape-
tum». 
Fiela ibid, «tìola». 
CiatUS ibid, «cyathus». 
Mesinaba ibid., fortasse idem, quod 
ital. «mezzina» urceus. 
T efania pag. 124 «discus», cf. ital. 
«tafferia». 
Cazia ibid., cf. apud Due. «capsa». 
Pignata ibid, «vas coquinarium», ital 
«pignatta». 
Bradale ibid, «tripus». 
1 ianus ibid, «vas grande ligneum», 
cf. apud Due. «tyna», «fina». 
Fogorarius ibid., cf. apud Due. «in-
culare», ital. «focolare». 
Cinere pag. 125, apud Due. «ciner», 
ital. «cenere». 
Ranpin ibid, «uncus», ital. «rampino», 
respondens tamen glossa pers. trul-
lam signitìcat. 
TaliatoiUS ibid, «discus», cf. «talia» 
apud Due. 
Scort ia ibid., cf. apud Due. «scorcium» 
cortex. 
Celexia ibid., apud Due. «ccrasia», 
«ceresum», ital. «ciriegia», «ciliegia». 
Poius ibid, «pirum». 
Po. cogognum ibid., pirum co-
COmum in linea sequenti «malum 
cydonium», «pirum cydon». 
Soseyna ibid, «prunum», cf. oleum 
susima, fortasse vox pers. 
Mismis pag. 126 «malum Armeniacum», 
ar. mismisun. 
Zebibum ibid., ital. «zibibbo». 
Datillum ibid., ital. «dattero». 
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Amindula ibid, «amydalum», ital. 
«mandola». 
C o c o m a r u m ibid, «cucumis», ital. 
«cocomero». 
P a p a u a r u m ibid, «papaver». 
Cetronum ibid., cf. apud Due. «cet-
rinus» pro «citrinus». 
L i m o n i ibid., apud Due. «limones», 
ital. «limone». 
Festechum ibid., ital. «pistacchio». 
Melonum ibid., ital. «mellone». 
Spinatium ibid., apud Due. «spina-
chium». 
Petroscmulnm ibid., ef. apud Due. 
«petrosillum». 
PortUS pag. 127, fortasse mendose pro 
«porrus» scriptum. 
M e r e z a n a ibid., fortasse «convolvulus». 
G e a ibid. «beta». 
Cauli ibid, «caulis». 
Aleum ibid, «album». 
Cepe ibid, «ccpa» (apud P i . I N I U M ) . 
Rafanum ibid., cf. apud Due. «rapha-
nus» rapae gcnus. 
Afancia ibid., vid. in vocabulario pers. 
sub v. chasuir. 
Feniculus ibid, «foeniculum». 
Buraxia ibid., cf. apud Due. «bu-
ranexa» species vitis. 
P. saluaticus i. e. porcus s. pag. 
128, ef. ital. «salvatilo». 
Trova ibid., ef. apud Dee. «truia» sus, 
ital. «troja». 
Vacha ibid., cf. apud Dee. «vai-bo-
nus». 
Montoil ibid., cf. apuil D e i . «monto-
nina», ital. «montone», vid. monta-
nine. 
Craston ibid, «aries». 
Becus ibid., vid. becunie. 
Capretus ibid., cf. apud Due. «cap-
ritus». 
Alofans ioid., «elephas», ital. «ele-
fante». 
Gamellus, — gamella ibid, «ca-
melus». 
Dracon ibid, «draco», ital. «dragone». 
Uncia ibid, «panthera», apud D A N T E 
«lonza». 
Bufarus ibid., apud D u e . «bufalus» 
bubalus, ital. «bufalo», «bufolo». 
Daynet p. 129, cf. apud D u e . «dayna», 
ital. «daina», — «daino». 
Bixia ibid., ital. «biscia». 
Cinzare ibid., ital. «zanzara». 
Agla ibid, «aquila». 
Falchon ibid, «falco», ital. «falcone». 
Astor ibid, «astur» accipiter major, 
ital. «astore». 
Sparuerius ibid., apud D u e . «spar-
varius» species accipitris, ital. «spar-
viere», «sparviero». 
Terzororius ibid., ital. «terzuolo». 
Mismerllus ibid., ital. «smerlo». 
Voltoi" ibid, «vultur». 
Cuictora ibid, «noctua», ital. «civetta». 
Ocha pag. 130 «occa». 
Galum ibid, «galbis». 
Pulastrum ibid, «pullaster», apud 
Due. «pullastra». 
Pielfalchus ibid, «avis parva nigri 
coloris et crista praedita», pers. et cu-
manice songur. 
Paon ibid, «pavo», ital. «pavone», «pa-
one». 
Faxan ibid., apud D e c . «faxanus». 
Rosignolus ibid., ital. «rosignuolo». 
Papagaxius ibid., ital. papagallo»,hisp. 
«papagajo», ar. 
Cardarina ibid., cf. apud D u e . «carda», 
ital. «cardellino», «cardcrcllo». 
Frbegia pag. 131, ital. «erbaggio». 
Brenum ibid, «pulegium». 
« 
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Segara ibid, «secale», ital. «segala», 
«segale». 
Asonzia ibid, «adeps». 
Speuta ibid. «zea», ital. «spelda», 
apud D A N T E «spelta». Respondens 
vero glossa suulu in columna pers. 
et cum. paìeam significai, cf. kaz. 
solo, cf. etiam cum. suluc. 
M a c e g Ü ibid., fortasse ital. «mageng », 
sic in Italia superiori, maggese in 
Toscana. 
I N D E X N O M I N U M P E R S O N A R U M , 
Q U A E I N P R O L E G O M E N I S O C C U R R U N T . 
Abeti Esra pag. L X V I . 
A bill feda pag. xxxi l i . L V . L X X X V I . 
Altul Ghàzi pag. X V . X X X V L L X X I V . 
Aeneas Sylv. pag. X L I I . 
Agathangelus pag. I.IX. 
Agathias pag. L X X I I . 
Akus dux pag. X X X V I . 
Alaeddin Seich pag. I . X X X I X . 
Albericus pag. XLII. i .xxix. 
M i r A l i Sir p a g . L X X X I X . 
Alp Ars lati pag. L X V I . 
Aìthabarz pag. LIV. 
Ambultan ibid. 
Amtuianus Marceìlinus pag. xxx. i .vu. 
i . x x . L X X X V I I I . 
Ansiz ibn Abik pag. I.xvi. 
Aranka pag. XI. 
Arbuz pag. LUI. 
Aristoteles pag. V. 
Árpad dnx Hungarorum pag. XI. 
Arpan pag. LIV. 
Ascellinus pag. x.xxv. LII. 
As ini us Quadra tus pag. I . X X I . 
Bacco pag. XII. 
Bajau pag . 1.XII. 
Gabr. d e Bálint p a g . x x x i x . X L V i . 
Step/i. Bankos p a g . X L L L I . 
Barht 'oraeus p a g . 1.X1. L x x u i . 
Basilios Apokapios dux pag. l . x x v n . 
Batu pag. x x x v . X L . 
Step/i. Beegzan pag. LIV. 
Bekc ibid. 
Bèta IV. rex Hung. pag. X I . x x i x . XL. 
LXVI. I . X X I X . I . X X X l . I . X X X I I . 
Betchi pag. L x x v i . 
Vine. Beltovaccnsis pag. xu . 
Bench p a g . x x i x . 
Jienche ibid. 
Jos. Benkö pag. L X X X . L X X X I . 
Bese pag. LIV. 
Bet ten p a g . x x i x . 
Bicke/t pag. L.XI. 
O. Blau pag. X V I I . X V l I l . x i x . x x v i l . 
XXX. X X X I . XXXII . X X X I I I . XXXIV. 
X X X I X . X I . . I.. LI. LV. LXVI 11. I.XXI. 
L X X X V I I I . X C . X C I I . X C I V . X C V I . XCVII . 
x c i x . c . c u i . c v . e x i v . c x v i . 
Bochou p a g . x x i x . 
Bohustavus Balbini pag. ì . x v i . 
Buteslaus pag. i.xx. 
Bolden pag. LIV. 
Bonfinius p a g . x x v . i . x x x v i . 
Bonifacius IX. pag. L X X X I . 
Xikephoros Bosoniates pag. l . x x v n . 
<>. Böhttingk pag. X X I I I . I . I I . x u , 
XCVI . 
3«o 
Mart. Droniavim pag. xxxv. xi.u. 
X I . i l i . 
Brossét p a g . " x x v i l l . 
Pyk p a g . I . IV. 
Byter pag . I.III. 
Capelli pag. TV. 
Paulus Casse/p. L X . L X X I I I . L X X X V I I I . 
Carolus I. pag. l.iv. 
Castrenus pag. xxv. xxx i l . 
Georg. Cedrenus pag. x x x n i . xxxiv. 
X X X V I . L X I I I . L X X V I . L X X X V . 
Chalcondylas p a g . L X I I I . 
Chamaz pag. T.IV. 
Chareth i b i d . 
R . Chas dai p a g . I .XXII . 
Chatharch pag. I.1V. 
Cher tan pag . l i i i . 
Choha pag. I.IV. 
Churchy pag. LUI. 
Chyta ibid. 
Chywach pag. LlV. 
M. T. Cicero pag. IV. 
Ciaudianus i b i d . 
Cotnmamis rex Hung. pag. X I . L X X X I V . 
Alexius Comnenus pag. T.xxxv. 
Anna Coinnena p. xxv. x x x m . L X X X V . 
Constantinus Dukas pag. L X X V I I . 
Constantinus Porphyrogcnitus p. xxv in . 
X X I X . X X X I I I . X X X I V . L X V . L X X I I I . 
L X X X V I I I . 
/tier. Cornavo pag. II. 
Comities pag. ix. x. xi . xui . xxv. xxvi . 
I.II. L X I V . 
Se/i. Corradus png. iv. 
Pavel d e Courteitlc pag. xxn. X X V I I I . 
xxxvi . xi.viir. I.IL x e n i . cm. 
Cunningham p a g . l . x v i n . 
Cyroilanas pag. I.XI. 
D'Avezac pag. xxiv. 
De list ills pag. XII. 
Dicfenhach pag. xxvn. xxxv. cxxi. 
Dizabul png. Lxxv. 
Du Cange pag. x v m . x x v n . xxxv. cxxi. 
/Dugonics pag. X L I I I . X I . I V . 
Du Chesme pag. LVLL. 
Duzaipes pag. L X I I I . 
Edrisi pag. L X V I . L X X X V . 
Eghisa pag. L X X I . 
Eldad ha Dani pag. L X X I I . 
Elias pag. L X L I . 
Elisabetha regina pag. l i v . 
Ellak pag. L X X I V . 
Ephorus pag. LVI. 
Fr. Erizzo pag. IL IV. 
Evagrius pag. LXI. 
Georg. Fejér pag. X X V . X L . X L I . X L I I . 
L X X X I I I . 
Ant. de Finale pag. V I I . C X X I I . cxxvnr . 
C X X X I . 
Fraehn pag. X L . L X I V . L X X I V . 
Fredericus II. imp. pag. L X X X I I . 
J. Fiirst pag. L X X I I . 
Gengiz (Gingiz) pag. xxxv . XI.. 
Georgius episc. pag. XLI. 
Georgius interpres pag. LV. 
Ant. Gévay pag. X L I V . 
Aug. F. Gfrörer pag. L X X V I I . 
G/ycas pag. I . X X X V . 
Nicephorus Grcgoras pag. I.XX. l.xxxiv. 
Gregorius IX. pag. L X X I X . 
G rigo row its ch pag. xxx. 
Guarimondu pag. III. 
Gubul pag. LIV. 
Guiardus de Laudano pag. L V I I . 
Úiigi pag . .xxxix . XL. 
Steph. de Gyárfás pag. x x v . L I I I . 
Lilius Gyraldus pag. IV. 
Gyula dux pag. xxix. 
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Jfai tonus pag. XII. 
Hummer Purgstall (Johannes lib. baro 
de) p a g . XXIV. I . x x x i x . 
Haug pag. LXVlll. 
Harkavy pag. L X X I I . L X X I I I . LXXiv. 
Enter. Henszlmann pag. x x x v m . 
Herodotus pag. x x x v m . i.vi. Lix. LX. 
L X I . 
Hindoglu pag. x c n . 
Petr. Hispanus pag. v. 
Homerus pag. VII. 
Honorius IV. pag. LI. LII. 
Q. Horatius Ftaccus pag. v. 
Hormayr Hortenbtirg ( b a r n ) p a g . i.xxxi. 
Attilius Hot tis pag. vii. 
Petr. Horvát pag. X. XxlX. 
Pau/us Hunfalvy pag. XXV. LX. LXll. 
LXXXI. L X X X I I I . L X X X I V . 
Hurx pag. LIV. 
Jamulo pag. Liv. 
Japza ibid. 
Jbn Pasta p a g . L X X I V . L X X X I . 
Jbn Pus/an p a g . L X I I I . 
Joh. Jerney pag. xxv. xxxv i . x x x v m . 
X X X I X . X L I I I . X L I V . X L V . X L V I . X L V I I I . 
L I . L I I . L V . L V I I . L X 1 X . L X X X I . L X X X I I . 
Jharcassius pag. L X I I . 
Abbas Joachimus pag. IV. 
Joannes diaconus pag. LXV. 
jordanis pag. Lxn. L. L X X V . 
Josephus rex Chasariae pag. L X X I I . 
Josephus ben Gorioti (Josippon) pag. 
L X X I I . L X X I I I . L X X I V . 
Jsok pag. LUI. 
Jstvánfi p a g . X L I I . 
Jteg pag. LUI. 
Frater Ju/ianus pag. X L . X L I . I . X X V I . 
L X X X I . L X X X I I . 
Justinus pag. L V I . L X V I I . 
Juvenalis pag. xxxvi i i . 
Jwachan pag. LIV. 
Vine. Kadlubko pag. L X I X . 
Kalhen pag. LIV. 
Kara Attukan pag. xcvi . 
Karachinum pag. Liv. 
Karla ibid. 
Kazvini pag. i .xv. L X X I I I . L X X I V . i .xxv. 
Keldech pag. I.III. 
Keskene pag. LIV. 
Keyati ibid. 
Kiepert pag. L V I I I . L X . L X I I I . L X I X . 
Jul. Klaproth pag. $ I V — X X V I I . pag. 
X X X I V . X X X V . L X I V . I . X X X V I I I . X C I X . 
C. C X I V . e x V I I . C X X I . C X X I X . 
Ferd. Knauz pag. XV. 
Ad. Koltar pag. I X . XLLL. 
Principissa Kottzopp Massa/sky (Dora 
d'Istria) pag. xl l l . 
Rheinh. K'óhter pag. L X I X . 
Kuchmeg pag. LlII. 
Kumcheg ibid. 
Kunik pag. L X X I V . 
Kurman pag. i.iv. 
Kuthen dux Cumanorum pag. x x i x . xxx . 
X L I . I . I I I . L X X X I . 
Kystre pag. LIV. 
Sane. Ladislaus pag. xi. x x x . xxxvi . 
X L I . L X X V I I I . 
Ladislaus IV. rex Hung. pag. X X X I V . 
L I . L X X X I . 
Larzan pag. LIV. 
Laurentius de villa Bylok pag. x x i x . 
Leibnitius pag. vi l i . ix. X L I I . 
Lelewel pag. L X X X V I . 
Ludovicus I. rex Hung. pag. LXV. 
Magar pag. LIV. 
Manga pag. x x x v m . 
Mangutati pag. xv. 
Manthula pag. L I I I . 
Maria regina Hung. pag. LV. 
Maria Theresia regina Hung. pag. ix. 
X L I I I . 
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Martialis pag. xxxv i i i . 
Martinez pag. L X X X V I . 
Masudi pag. L X X V I . 
Matthias Core in us rex Hung. pag. i.xiv. 
L X X X V I . 
Menant pag. x x v m . 
Meninski pag. xci l . 
Mencken pag. x l i i . 
Mesrop p a g . I . X X I . 
J am. Michele pag. II. 
Fr. Miklosich pag. xxx i l . 
Mirchond pag. Lxr. l.xxiv. 
Mokzun pag. Liv. 
Fr. Molino pag. li. ni . ív. 
Fr. Moresini pag. 11. I v. 
Mordtmann p a g . i.xi. L X X I . 
Moriunus pag. l v . 
Moses Chorenensis pag. L X X I . L X X X V I I I . 
Mtihamtnedus II. pag. L X X X V . 
Muratori pag. L X I X . 
Ad. Mussafia pag. exxn . cxxin . 
Max. Miiller pag. xxv . 
Joh. Nani pag. ill. 
Napoleonus I. imp. pag. xiv. 
Car. Fr. Neumann pag. xxiv. x x v . 
Noe dux de Sudai pag. L X X X I I . 
Noghai dux pag. x x x v . 
Hyacinthus Odrovansius pag. Lxx ix . 
Oghuz pag . LXiil . 
Oghuza/pcs ibid. 
Th. JF Oksza ibid. 
Nic. Olahus pag. XXIX. 
Olaka pag. Liv. 
Olivieri pag. LXII. 
Oppert p a g . L X V I I I . 
Origenes pag. LIX. 
Fr. Ottrokocsi pag. xxv . 
Özbeg pag. x x x i x . XI.. 
Nic. de Paganica pag. v. 
Parabuch nobilis cumanus pag. Liv. 
Fra Pasca/ de Victoria pag. L X X X V I . 
Frater Paulus hung. pag. L X X I X . 
Joh. Pesaro pag. ill. 
Rabb. Petachja pag. I . X V I . 
Pr. Petrarcha pag. 11—ix. xv. xx iv . 
X X V . X X V I . L X X X V I I I . C X X V I I . e x x i x . 
Photius pag. I . V I I . L X V I I . 
Pistor pag. L X X V I 11. 
P/ancarpinus pag. x u . xxv iu . X L I I . 
H I . L X X X V . 
Plinius pag. L V I I . L V I I I . L I X . L X . L X I I . 
L X I I I . L X V I I I . L X X I V . 
Poggius pag. vni. 
Pompejus Tragus pag. LVI. LXI. 
A. P. Pott pag. xxv . 
Georg, de Pray pag. xi . Xlii. xxv . 
L X I V . L X X V I I I . L X X I X . 
Priscus pag. xxx. 
Procopius pag. I.XI. I.xxill. 
Prosp. Aquitanus pag. v. 
CI. Ptolemaeus pag. x m . L X I V . l .xvu. 
Radevicus pag. L X I X . 
Radloff pag. x x m . L X I X . xci . 
Radvánszky (B. baro de) pag. x x x i x . 
Georg. Rawlinson pag. L X V I I I . 
Odoricus Raynaldus pag. L X X V I I I . 
Reinaud pag. x x x m . 
Resideddin pag. i .xiu. l.xxiv. 
Guid. Respinianus pag. vi. 
Magister Robertas pag. x x v m . L X X I X . 
Rob. Roeslerius p. xxv . L X X V I I . L X X X V I . 
L X X X V I I . x c . 
Rogerius pag. X I I . X L I . L X X X I . 
Rubruquisius pag. X I I . X X I X . X X X V . 
X X X V I I I . X X X I X . X L . L X X X V . 
Rubynus pag. LV. 
Sa'adia pag. LX. 
Salomon rex Hung. pag. L X X V I I . 
Salvi pag. xv. XVI. x x v i . 
Fr. Sansoi'itius pag. ill. 
Sbigneus pag. LXX. 
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Guiil. Scimit p a g . x i v . x v . x x x v n . 
x x x v i i i . 
Car. Jul. Sell roc r p a g . c x x . c x x i . 
Schwa ml tu or p a g . x x x v i . x i . l . 
Sigerius pag. VII. 
Sigismutidus rex Hung. pag. xi.l . xi . i i . 
Com. Dc Simoni pag. vii. c x x i l . 
Siuatrokles pag. i.xvi. 
Magister Sixties pag. I.v. 
Sper gii us Gamhellatus papiensis pag. vi. 
Stephanus II. pag. xi.l. 
Stephaiius V. pag. x x i x . xxx . i.tv. 
Strato pag. l .vi . i .vti. i .x i . t .xvu . t . x x u i . 
I.XXIV. 
St ritte ri us p a g . x x i x . 
Svatopluk princeps Kiewensis p. l .xxx iv . 
Surgian nobilis t u ni an. pag. i . x x x v . 
Joh. Szegedi p a g . l . x x x v i . 
.1ron de Szi/ddy pag. x x x . Xi.l. 
Juh. Sylitzes p a g . i . x v i . 
Tame dux p a g . i . x x x v . 
Tasira pag. I.IV. 
Tatár pag. xi.l . 
Teleki fjosephus comes de) pag. x. 
Gabriel Ter bide. pag. xi . iu. I.. 
Teridates pag. i.ix. 
Tcsceneh pag. m i . 
Jos. Te ut scili us pag. l .xxx. 
Theoduricus episc. pag. l .xxvtl l . I .xxix. 
I.XXX. 
Thcophancs Byz. pag. l v i i . i .xvi. l .xvii . 
i . x x . I.XXI I .XXIII. 
Theophylactus Simocatta pag. i.xr. 1 x u . 
LXIII. I .XXI. 
Thomas e p i s c . p a g . LXX1X. 
'Ihunmann p a g . IX. X L I l l . 
Joh. d e Thurocz p a g . x x i x . x x x v i . x i . l . 
LI. LXXXI. i . x x x v . 
Ti inon pag. l .xxxvi . 
Timur pag. I .xxxix . 
Tomasini e p i s c . p a g . i. iv. v i l i . tx. xv. 
x x v i . 
lit,-dull pag. l.lv. 
litcfui p a g . L i l t . 
Tz'fzes pag. i.ix. 
Jos. Valentinelli pag. v i i i . x i v . 
Arm. Vámbéri pag. x x x v i . x x x v u . 
x x x i x . xi.111. x l v . x l v i . x l v i i . x i . v i i i . 
x i . i x . i.. l x x x i x . x c v i t . c . c v . 
c x i 1 . 
Slcph. ì'arró pag. tx. x i .ut . i.xx.xtii. 
Joh. l'eludo pag. x iv . 
Petrus l'esimile pag. l . xxxv i . 
!'elr. Victor iu\ pag. iv. 
Ami. de Villa Xoua pag. V. 
/'. l'irgilius Maro pag. v. 
Tor. Vhnus abbas pag. it. ill. v. vil i . 
U m u i p a g . i . t v . 
l'scuoldus pag. i.xx. 
I 'tillers pag. l x i x . 
V z p a g . l x x x i i i . 
Vzaeus pag. l x x x i i i . 
Uzur dux pag. x x x i v . 
J. P. IVeiss pag. i.xx vi i. 
Maur. Wickerhauscr pag. l x x x i x . 
Zaduk pag. i.iv. 
Zakarau i b i d . 
Zanetti pag. I. x u . x i l l . 
Zichy ( c o m i t e s ) p a g . l u i . 
Zokaii pag. Li v. 
Zuagan i b i d . 
Zudak ib id . 
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I N D E X NOMINUM P R O P R I O R U M , 
QUAE IN D U O B U S E X C U R S I B U S E X H I B E N T U R . 
Asclepiades pag. 236. 
Athenaeus ibid. 
Gab. de Bá/int pag. 237. 
O. de Bòhtlingk ibid. 
Jus. Budcnz ibid. 
Aug. Gis. Busbetjuius pag. 239—244. 
Carolus Mag. pag. 243. 
Pav. de Courteille ibid. 
Daniel proplV. pag. 236. 
Diodurus ibid. 
Jac. Grimm pag. 242. 
Haupt pag. 241. 
Molla Iszhak pag. 237. 
Massmann pag. 241—243. 
Joh. Molnár pag. 244. 
Oedipus rex pag. 236. 
Procopius pag. 244. 
Radioff pag. 237. 
Car. Jul. Schröer pag. 241—243. 
Simson judex Israelitarum pag. 236. 
Sophocles ibid. 
ADDENDA E T CORRIGENDA. 
P R O L E G O M E N A . 
Pag. X I I I , lin. 5 pro P T O L O M A E I lege : 
P T O L E M A E I . 
Pag. xv, lin. ultima pro indulguit lege : 
indulsit. 
Pag. X X I X , post lin. 5 adde : c i . G U I L -
J E L M U S S c H O T T de origine voc. cha-
gan ita opinatusest: Das Wort chaqati, 
chaghan (woraus kàan, chatt) habe 
ich in Zusàtzen und Berichtigungen zu 
mciner Abhandlung über das finnisch-
tatarische Sprachengeschlecht (Monats-
bericht der Beri. Akademie von 1851,  
S. 439) vermuthungsweise auf einc 
Wurzel des Spaltens, Trennens zuriick-
gefiihrt, da diese Wurzel auch schlich-
ten , entscheiden bedeutet, und die 
Hauptlinge der tatarischen Völker nach 
oberstem Richtcramt benannt sein 
kònnten» (vid. Z. d. D. M. G. tom. 
XXXIII, fase. Il i , pag. 541). 
Pag. XLl, lin. 25 pro eccelsiasticarum 
lege : ecclesiasticarum. 
Pag. XLV, lin. ult. pro verro lege : vero. 
Pag. X L V I I I , lin. 6 pro cumanicam lege : 
turcicam. 
P a g . L V L , in nota, lin. paenult. pro M E I N C K E 
lege ; M E I N E K E . 
Pag. LVLL, lin. 7 pro T H E O P H A N U S lege: 
T H E O P H A N E S . 
Pag. LX ILL , lin. 5 post «nominabant» adde: 
Rabb. autem K A P S A L I (natus 1490, 
obiit circa annum 1550) in suis chro-
nicis etiam Hungaros «Ugri» Hunga-
riamque «Ugriam» nominabat, vid. dr. 
S A M . K O H N dissert. ,,Héber kiitfor-
rdsok" etc. (Tört. tár, anno 1880, 
fase. I, pag. 113), — lin. 21 post «di-
citur» adde : Cl. V Á M H É R Y in disserta-
tione «Die Sprache der Turkomanen 
und der Diwan Machdumkulis» de 
Turcomanis ita scripsit: Die Jomuten 
und Göklens, Tschaudors und Imraili's 
bewohnen allerdings schon seit undenk-
lichen Zeiten die Ostkiisten des Kaspi-
secs, eben so wie Sariks, Salor und 
Kara Turkomanen schon unter den 
Samaniden, wohl nicht ihre heutigen 
Wohnsitze, aber das nur etwas östli-
cher liegende Steppengebiet zwischen 
Andchoi und Belch inno hatten ; auch 
der Umstand, dass die zeitgenössischen 
Schriftsteller beide Abtheilungen mit 
dem Namen Guz oder Guzz bezeich-
nen, spricht fiir Stammgerheinschaft, 
C O D E X C U M A N I C U S . 25 
ducii ob dieses als unbándigc Nomá-
dén gcschildertc Volk durch die eth-
nischcn Cmgestaltungon, wclchc die 
Islamisirung Centralasiens horvorgcru-
fcn, in die naehsten Sandrcgionon des 
nörtllii lit-n Irans eingedrungen, odcr 
oli es dasclbst si hon in der vorisla-
miselien Periodo ansassig war, lasst 
sii h nieht sicher bestimmcn (Z. d. O. 
M. G. toni. XXXIII, fase. Ill, pag. 
387, vid. etiam Nyelvt. Köz. toni. XV, 
fase. í, pag. 2). Oialcctus T.irkoma-
norum, uti in dissert, cit. cl. V Á M B É R Y 
lueulentcr demonstravit, magnam cum 
dialecto Selgukiensi similitudinem prae 
se fért, originalem tamen hujus dia-
lecti inilolem cumanicae similcm fuisse 
ob causas allatas mihi persvasum est. 
Pag. i.xív, liti. 18 post «dicit» adde : 
A M M I A . M S M A R I É I , t . i N i s (nat. anno 
330 post Gli.) libro XXXI historiarum 
«ChunorUm» mentionom injecit (cap. 
Vili) , ad hoc nomen Jo. Aia;. WAG-
NER in commentario annotavit: «nihil 
variant vetcres libri.» P O M P O N I us 
M I I.A (ehorographiam C L A U D I O reg-
nante annis 31—54 post Ch. scripsit) 
lib. I, cap. XIII, ita dicit: «interiora 
torrarum multac variaeque gentes ha-
bitant, Gandari, l'ariani, Bactri, Sub-
siani, Pharmacotrophi, Chomarae, Cho-
amani, kopancs, Dahac super Scy-
tlias Seytharumque deserta» ctc. Non-
nulli vero codices loco Choamani 
«t'omani» habent, sic cod. Paris, num. 
4832, duo Vaticani, cod. Pragensis 
litt. P designatus. Parianos cum Par-
nis vel Aparnis apud l'tolemacum ean-
dem significare gentem eamque Ava-
rorum esse certum est. A M M I A N U S 
M A R C E L I . I N U S 1. sequenti Chionitas 
snnul cum Gusenis memorai : « Tamsa-
por refert ad regem, quod CONSTAN-
TI NUS pacem postulat precativam ; 
dumque ad Chionitas et Euscnos haec 
scripta mittuntur, in quorum confiniis 
agebat hicmcm S A P O R , tempus inter-
stitit longum» (XVI, 9, 4). CI. KIE-
PERT Euscnos illos cum U-siiin s. 
U-sün scriptorum sinensium canili-m 
esse gentem asserii (cf. etiam nomen 
Ho-su, de quo paulo infra nientio erit), 
quod nomen sane cum Uzoruni idem 
est. Apud Kazakos hujus nominis ve-
stigium adhuc viget, una enim eorum 
tribus eaque major Ueisiin noqiinatur. 
A M M I A N U S M A R C E L L I N U S in sequen-
tibus dicit § A P U R E M II. cum Chionitis 
foedus fecisse eosque in oppugnatione 
urbis Amidae egregios habuisse so-
cios : «rex cum Chionitis et Gelanis 
(? male ssriptum pro Eusenis) omnium 
acerrimis bellatoribus pignore icto so-
cietatis rediturus ad sua, T A M S A P O R I S 
scripta suscepit, pacem Romanum prin-
cipem nuntiantis poscere precativam» 
(XVII. 5, 1), — «Persae omnes mu-
rorum ambitus obsidebant ; pars, quae 
orientem spectabat, Chionitis evenit ; 
meridiano lateri sunt desti-
nati ; tractum servabant septentrionis 
Albani ; occidentali portae appositi 
sunt Segcstani, acerrimi omnium bcl-
latores» (XIX, 2, 3). CI. T O M A S C H E K 
libro «Centralasiatische Studien» in-
seripto de nomine Chionitarum ita 
scripsit: «Dass die Chionitae kein 
anderes Volk sind als die Chunni, 
(iSvvoi der klassischen Autoren, die 
Xso-jvvi oderXouwi d e s T H E O P H Y L A K T O S , 
die Huna der Mahá-bharata, 
und die Hiong-nu oder Hiün-yo der 
sinischen Annalen, darf ebenfalls nicht 
bezweifelt werden ; aus don letzteren 
erfahren wir, dass die Nördliche Horde 
der Hunnen im Jahre 90 n. Chr. grosse 
Niederlagen erhielt und gezwungen 
wurde westwarts zu Ziehen ; das Land, 
welches sie fortan bewohnte, hiess Yue-
pan (vgl. türk. yában «désert, 
plaine vaste et non cultivée») und er-
streckte sich von dem Flusse I-li (i. e. 
^aJoI) bis zum Arai (gens U-siün se-
cundum scriptores sinenses prope flu-
men I-li kabitabat). Weiter gegen West 
war das Land der Yan-tsai oder 
A-lan-na ('AXavoi odor 'AXaivot des 
P I O I . E M . ) und reichte bis Ta-Tsin oder 
an die Grenzen des rdmischen Rei-
ches ; es enthielt «Sumpfe, die weder 
Ufer noch bestimmte Grenzen haben», 
und besass Stàdie, welchc von zahl-
reichen Kaufleuten besucht wurden. 
Mit den A-lan-na kamen die Hun-
nen in Conflict, und es heisst der 
Cen-yü der Hunnen habe den König 
A-lan-na getödtet. A M M I A N und die 
abendlàndischen Chronisten gedenken 
der Hunnen erst seit 375, und berich-
ten als abgeschlossene Thatsaehe, 
dass die Hunnen «pervasis Alanorum 
regionibus» dies Volk sich unterwor-
fen und zur Waffengcnossenschaft ge-
bracht hatten ; dass diese Thatsaehe 
schon lange vorher eingetreten war, 
schliessen wir daraus, das bereits 
P T O L E M A E U S in bedeutungsvoller 
Nachbarschaft der europàischen Alá-
nén die Xoüvot anführt, wàhrend die 
Weltkarte des A U G U S T U S die Hunnen 
noch in ihren alten innerasiatischen 
Wohnsitzen angesetzt hatte (Chunni 
Scythae bei J U L . H O X O R I U S und E T H I -
C U S ; v g l . O R O S I U S l i p . 21 H a v . : 
«a fontibus Ottorogorrae usque ad ci-
vitatem Ottorogorram inter Chun nos 
Scythas et Gandaridas mons Cauca-
sus»). Gewiss wird sich die Hunnen-
macht auch südwárts, gegen Khwa-
rizm und Soghd, sieghaft geàussert 
haben. Beweis biefür die Thatsaehe, 
dass sowohl die Ephthaliten überein-
stimmend Hunnen genannt werden, 
als auch bei Cos HUH jene Indoskythen, 
welche nach deni Yue-ti das Indus-
gebiet besassen. Von den Hunnen-
abtbeilungen, gegen welche die Sas-
sanidenkönige einigemale mit Glück, 
meist aber unglücklich gekàmpft ha-
ben, begegnen am haufigsten die Na-
men OjvvciI Kiv.mys. und 
OJvvo! kióapírai ; letztere führen dicsen 
Nainen entweder von ihrer turbanàhn-
lichen Kopfbekleidung (/.!íav.;' jfiXo; 
(SaaiXtzb; Sv zá: riápav Hesych. ; hebr. 
kctcr, armen. khojr) oderete.» (MAR-
i im.is Parthos in versu seq. < pilea-
tos» nominavit : 
«Ad Parthos procul ite Pileatos» 
(Lib. X. Epigram. 7) et T H I R O C / I 
Cumanos peculiares pileos gessisse 
diserte dicit : « P H I I . I P B U S Firmanus 
sedis apostolicae legátus advenit, c]ui 
barbas radere, erines detruncare, con-
tra mores Hungaricos et pileos Cuma-
nicos, quorum usus in Hungaria iam 
in consuetudine habebatur, abiieere de-
mandabat», vid. Chron. Hung. Part. 
II. Cap. LXXX). Vid. «Centralasiati-
sche Studien» (Viennae, 1877), pars 
prima, pag. 91—94. 
Pag. l.xvil, lin. 10 pro PlOLOMAEUS 
lege : PlOLEMAEUS. 
Pag. L X X , lin. 24 pro T E O I ' H A N H S lege : 
T H K O P H A N E S . 
Pag. L X X I , l i n . TO pro Partnrum l e g e : 
Parthorum. 
Pag. LXXIil post «Nomenclaturam» adde : 
H A K K A V Y pro t r v r n formam D ' H f l 
habet, quod nomcn Taurorum (TaJpo:) 
esse dicit. 
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Pag. I . X X V I I , lin. 27 pro Transsilvaniam 
lege : Transilvaniam. 
Pag. I . X X X I L I , lin. I pro III lege : IV, —  
lin. 12 pro Transsilvania lege: Tran-
silvania, — lin. 27 post «passim» adde: 
In Hungaria etiam nomina Cumano-
rum O G G U Z , O Ü U Z , G U Z , GUZF. e t 
G U / E Y occurrebant, quarum formarum 
prima jam in litteris regis G K Z A E II  
de anno 1151 allegatur : «Heynricus 
comes curialis dispensatorem Abbatis 
nomine O G G U Z accessiri fecit et ilium 
comminando, ut iussui Regis satisfa-
ceret, misit» (Codex diplom. Arpadia-
nus continuatus. Pestini, i860. Tom. I, 
pag. 61) . Forma OGUZ in litteris regis 
S L E P H A N L V . de anno 1272 , die 21  
Martii occurrit, vid. locum litt. se-
quentem :• «Contulimus eciam quandam 
terram sepedicto monasterio (de Chuth), 
OGUZ uduornici nostri in Strigonio, 
prope sanctum Michaelem existentem, 
cum uineis et terris arabilibus, quas 
idem O G U Z possidebat» (Monumenta 
ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 1874.  
Tom. I. pag. 594). Formae tandem 
Guz, G U Z E et G U Z E Y in litteris regis 
A X D R E A E I I . de anno 1 2 1 1 extant, 
quibus monasterium Tihanyiense funda-
vit, vid. locum litterarurn sequentem : 
«Uduornici de Mortus hij sunt filii Ka-
rachun, Pota cum filiis suis, Thomud et 
filii eius, Guz, Beke et frater Thomud» 
etc. (Cod. dipi. Arp. cont. Tom. I, pag. 
119). Formae G U Z E et G U Z E Y ' in his 
litteris paulo infra allegantur. — Scrip-
tores sinenses gentem Guzzorum Ho-su 
nominabant. 
Pag. Lxxxiv, lin. 17 post «viget» adde : 
Nomen Jassonum ci. T O M A S C H E K in 
ljbro supra citato cum Ephthalitarum 
idem esse recte opinatus est de hac 
re ita scribens : «Wir wollen uns hier 
nicht in weitlàufigen Untersuchungen 
ergehen, welche von den überlieferten 
Namensformen, ob arab. Haitàl (pl. 
Hayátila), oder armen. Hephthal, The-
tal , oder byzant. 'E^BsXrca'. A(SŐEXO!,  
oder sin. Ye-tha, Yi-ta, Ye-yi-ta, I-ta 
den Vorzug verdiene und was dann 
die urspriingliche Bedeutung gcwesen 
sei, wir können aber nicht verhehlen, 
dass uns alle diese Formen wie eine 
Erweiterung, eine voliere Aussprache 
des àlteren Yuè-ti oder 'lartot .vorkom-
men, und dass nichts wider die An-
nahme spricht, dieser alte Name sei 
auf die neuere Schichte der Hunnen 
übergegangen, wie denn auch die si-
nischen Annalen bemerken «les Ye-tha 
sont de la race des grands Yue!-si» 
(Nouv. mèi. asiat. I, p. 240, 243). 
Vid. Centralasiatische Studien, I, pag. 
94. 9 5 -
Pag. L X X X V I I , lin. 23 pro armenicam 
lege : armeniacam. 
Pag. L X X X I X , lin. 17 pro sel£ukienis lege: 
selgukiensis. 
Pag. xc, lin. 16 pro sollicite lege : soli-
cite. 
Pag. X C V I , lin. 14 pro praecedem lege : 
praecedentem. 
Pag. X C V I I , lin. 26 pro h lege : ch. 
Pag. xcvin, lin. 12 et 18 pro ^ lege : 
Pag. C X I V , lin. 29 post «(pag. 151)» adde: 
Vide etiam textum symboli Nicaeni 
cumanicum. 
Pag. cxvn.^lin. antepenult, pro 
lege : ^ f 
Pag. cxix, lin. 24 pro zoncki lege : zonchi. 
Pag. C X X I V , lin. 19 pro literarum lege : 
litterarurn. 
Pag. cxxvi, lin. 6 pro maximum lege : 
maximam. 
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Pag. c x x i x , lin. 19 pro papagaili lege : 
psittaci, — lin. 21 pro proband lege: 
probandi. 
Pag. c x x x , nota 1 pro negligentim lege : 
negligentiam. 
C O D E X C U M A N I C U S . 
Pag. 3, lin. 3 pro utin lege : utina. 
Pag. 12, in col. cum. pro secondo 3 lege : 4. 
Pag. 13, in nota 5 pro usurpator lege : 
usurpa tur. 
Pag. 18, in nota 4 pro praecedendi lege: 
praecedenti. 
Pag. 25, in nota 3 pro executio lege : 
excutio. 
Pag. 32, in note 3 post «or» punctum po-
nendum est. 
Pag. 33, lin. 17, 18, 19 pro mecosteti, 
costen, becost lege : mecoften, coften, 
becoft. 
Pag. 38, in nota 2 pro formátum lege : 
formata, — in nota 6 praep. «cum» 
delenda est. 
Pag. 48, in nota 3 pro ocurrere lege : 
occurrere. 
Pag. 49, in nota 5 voc. «pro oaspas aut 
forte» — delenda sunt. 
Pag. 55, in nota i pro fuisset lege : erat. 
Pag. 58, in nota 2 «praep. cum et lin. 7 
(sic !)» — delenda sunt. 
Pag. 59, in nota 1 pro littera lege: lit-
teram. 
Pag. 64, in nota 2 pro d l ^jjjy? 'ege : 
Pag. 69, lin. 2 columnae lat. pro omnio 
lege : omnino. 
Pag. 73, lin. i col. lat. pro gto lege : gto. 
Pag. 75, in col. cuman. pro eyger lege : 
eygir. 
Pag. 81, lin. i co. pers. pro rabot lege: 
rabio. 
Pag. 82 in continuatione notae praec. 
pag. pro gilar lege : glar. 
Pag. 83, in col. cum. pro tertio chat lege: 
cat. 
Pag. 87, in nota 8 pro ses lege: les. 
Pag. 92, lin. ult. pro maciis lege : macis. 
Pag. 94, in nota 6 pro d i G I lege : diLal . 
Pag. 95 in col. cum. ordo vocabulorum 
a voc. choligian usque ad v. chulaf 
ita restituendus est, ut choligian la-
tino galanga, yag lat. oleum oliue, 
gttlaf yagc lat. oleum rosatum, chox 
yagi lat. oleum nucis, chulaf lat. rosa 
respondeat. 
Pag. 99, lin. 4 pro bachiranj lege : ba-
chairanj. 
Pag. 102, in nota 12 pro cum lege : per. 
Pag. 104, in nota 4 post «vilis, e» — 
adde : , voc. pers. originis. 
Pag. 106, lin. 11 voc. sagri per errorem 
typographi e linea sequenti hue trans-
latum est. 
Pag. 115, lin. 8 post «pulcer» (sic!) de-
lendum est. 
Pag. 116, in nota 11 pro touuc l ege: 
touluc. 
Pag. 117, in nota 2 pro 3 lege: 2. 
Pag. 120, in nota 10 pro significa lege : 
significat. 
Pag. 127, lin. 9 pro refanum lege : ra-
fanum. 
Pag. 131, lin. 2 in columna pers. et cum. 
pro noghuc lege : noghtit. 
Pag. 139, in nota 4 pro kergusmes'i lege : 
korgusmesi, — in columna 1, lin. 13 
pro steft lege : slcft. 
Pag. 140, lin. ultima pro papagallum lege: 
psittacum. 
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Pag. 141, in nota i pro eligete lege: eli-
gite, — pro iingva lege : lingua. 
Pag. 143, in nota 8 post «ad similitudi-
netn» adde : cf. etiam pers. L i o «S1-
milis», — in nota 10 pro sylva lege : 
silva. 
Pag. 145, in nota 5 pro >a3'L lege : 
2
 " ** 
jAüL, in nota 14, pro lege : 
«vlw. 
Pag. 146, in nota 14 pro extemitas lege : 
extremitas. 
Pag. 148, in nota 8 pro ^ L y o j i ' lege : 
Pag. 150, lin. 15 pro sylva lege : silva, 
— lin. 17 pro pingvedo lege : pin-
guedo. 
Pag. 151, lin. 11 pro scriptum lege: 
scripta, — lin. 28 pro pingvedo lege : 
pinguedo, — lin. 31 siglum c delen-
dum est. 
Pag. 152, in lin. paenult. pro mendosa 
lege : mendose, — in nota ante Vid. 
lege: 1. 
Pag. 153, in lin. 1 pro impingvatur lege: 
impinguatur, — lin. 10 pro impingvari 
lege : impinguari. 
Pag. 155, iin. 15 post «apparet» adde : Hoc 
aenigma sane /.ari xrjv slpiovEtxv dictum 
est, — lin. 25 pro derivatum lege : 
derivata. 
Pag. 156, lin. 7 pro pingvetdiunem lege : 
pinguetudinem, — lin. 27 post ,,ciklii" 
adde : Tentoria Turkomanorum nigri 
coloris cl. VÁMBÉRY in dissertatione 
de hac gente, quam nuper edidit, 
optime descripsit. 
Pag. 161, lin. 8 pro gamia lege: amia, 
— lin. 11 pro indus " leire iuldus " . 
«a ii, 
Pag. 163, nota 2 pro denotatum lege : 
denotata. 
1'ag. 164, nota 1 pro cJlc',1) lege : illovjj', 
nota 3 pro situine lege : saw ni, — 
— nota 14 pro 24 lege: 14. 
Pag. 165, lin. 2 pro keleteppem lege : 
keleppem. 
Pag. 167, nota 18 pro Jasuchyng lege : 
Jazuchyng. 
Pag. 169, nota 10 adde: Ceterum abbre-
viatura me et «Mcssiam» significare 
potest, quod si ita esset, et abbrevia-
tura praecedens loco idoneo extaret, 
— nota 14 adde : Cstusni"s sagittin 
etiam meditationem de cruciatu Chrisit 
(ncdan cstus tiisdi) significare potest, 
quo casu sequentes formae verbi loco 
tertiae pers. num. sing, mendose in 
num. plurali primae personae positae 
essent. 
Pag. 170, nota 11 pro langvidus lege: 
languidus. 
Pag. 171, nota 7 adde : vel fortasse tige-
nek tage, kayseni «corona spinis con-
serta, quam» etc., quae interpretatio 
mihi alteri praeferenda esse videtur. 
Pag. 173, lin. 2 pro can lege : sail, — 
lin. 24 pro titlcrmc lege : titer me. 
Pag. 175, nota 4 pro distinguntur lege : 
distinguuntur. 
Pag. 176, lin. 4 pro q lege : q. 
Pag. 177, lin. 5 siglum 3 delendum est, 
— lin. 7 pro 2 lege : 3. 
Pag. 182, nota 7 pro ^ L j lege : j c lo l . 
Pag. 183, lin. 9 in columna dext. sin 
(? =• sen) fortasse in connexu cum se-
quentibus glossis job sàngànià legen-
dum est. 
Pag. 184, nota 2 pro aeterum lege : aeter-
num. 
Pag. 185, nota 8 ^ L i ^ ó ' et sequentia 
vocabula hujus notae delenda sunt. 
Pag. 186, nota 4 post «latinis» adde : ita 
e. g. in hymno Fortunati «de passione 
Domini». 
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Pag. 189, lin. 4 interpretationis latinai? 
pro pmisit lege : pmisit. 
Pag. 197, nota 7 post etc. delendnni 
est. 
Pag. 198, nota 3 pro ab lege : ile, — in 
eadem nota post tie it ige u stei 11 ndilc: 
cf. etiam formam gii hire pag. 158. 
Pag. 201, lin. 13 interpretationis latinae 
post «dei» (sic!), — post «fin» (sic! 
pro factus) delenda sunt, tota igitur 
interprctatio hujus strophae sequens 
est : «Ave mysterium ejus totum quae 
scivisti, quae Dei in tc facta opera 
narrare scivisti, Apostolis scire fecisti». 
Pag. 203, lin. 2 strophae 3 pro soyur-
gamnak lege : soyurgamak. 
Pag. 206, lin. I. pro bsin lege: bsiti. 
Pag. 207, lin. 8 textus cum. pro ktiiias 
lege : kuias. 
Pag. 208, lin. 5 pro haec lege : hae. 
Pag. 209, nota 6 pro sangvis lege : san-
guis. 
Pag. 210, lin. 2 interpretationis lat. post 
«redemptos» (sic !) delendum est, — 
nota 1 pro ^y^y lege: g^l^jj. 
Pag. 211. nota 5 pro lege: (j*«J. 
Pag. 214, nota 6 pro deminutivum et ele-
min. lege : diminutivum ct iliniin, — 
lin. 9 pro exstat lege : extat, — nota 
7 pro sangvinem lege : sanguineni, — 
post «interpretantur» addo : Ceterum 
haec dictio etiam «sanguine tuo pec-
cata nostra lavemus!» significare po-
test, vid. cag. ^ l s ^ j , — nota 11 pro 
langvor lege : languor. 
Pag. 215, lin 6 pro sűuncliidi lege : süun-
Hàdi. 
Pag. 216, nota 14 post sárga comma de-
lendum est, — nota i<> pro kuyo lege: 
kitytre. In fine hujus notae addo : Ce-
terum kertek etiam thalamum et ki/yov 
sponsum significare potest, quo casu 
dictio kertek acniey esikinikuyov cikti 
ad huno modum vcrtenda esset «tha-
lami portám sponsns ne aperiens qui-
dem exivit», cf. sequentem psalmi ver-
s u m : . D-,rj SnR-QC' 
in?n?2 si»' j n n a sin) 
(19, 5, 6), quo sol cum spunso cont-
paratur. 
Pag. 217, nota 1 post * kii lunik etc.» addo : 
vel fortasse cag. ^vloN^JO, uigur. 
firmate. 
Pag. 220, lin. i pro inanmangan/ar 
lege : inali magali /ar, — nota 8 pro 
Jiang lege : Jang. 
Pag. 223, lin. 11 columnae sinistrae pro 
fiimir lege : tiiuir. 
Pag. 223, nota 12 pro S^jLű lege : s y ^ o , 
i. e. lyÁrű. 
Pag. 22b, nota 2 post «ut (l)u(min)osus» 
addo : vel quod mihi probabilius vide-
tur «utendus». 
Pag. 227, nota 12 pro designatum lege: 
designatane 
Pag. 230, nota 2 post «uber» loco puni ti 
comma legendum est, — nota 6 pro 
sc hut tern lego : schuttcn, — nota 11 
post «inconstans» addo : , hung, sze/c-
berdi, szeleburdi. 
Pag. 233, lin. 3 columnae ad dextram 
pro 44 lege 14, — nota 16 pro scriptua 
lege : scripta, — nota 17 pro caussa 
lege : causa, - nota 18 pro J ! y lege : 
J U 
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E X C U R S U S P R I M U S . 
Pig- 237, lin. 26 pro R A I J I . O F I I lege : Pag. 238, lin. 5 pro ; lege : 
R A D L O F F I I . 
E X C U R S U S A L T E R . 
Pag. 240 juxta glossas a B U S B E Q I 10 al-
latas adde formas respondentes goti-
càs vel ex aliis quoque dialectis ger-
manicis, si congruens vox got. desi-
deratur, quas doct. S C H R O E R I ' S illis 
comparavit : 
(Broe) nord, brauth 
(Plut) got. I loth 
(Stul) got. stóls 
(Hus) got. hus 
(Wingart) got. weinagards 
(Reghen) got. rign 
(Bruder) got. bróthar 
(Schuuester) got. svistar 
(Alt) got. al the is 
(Wintch) got. vinds 
(Siluir) got. situbr 
(Goltz) got. gulth 
(Kor) got. kaurn 
(Salt) got. salt 
(Fisct) got. fisks 
(Hoef) got. haubith 
(Thurn) got. dauro gen. daurúns 
(Stern) got. stair no 
(Sune) got. sunno, sunna 
(Mine) got. ména 
(Tag) got. dags 
(Oeghene) got. augona 
(Bars) fortasse bazds 
(Handa) got. handan 
(Boga) desideratur in monum. 
linguae got. 
(Miera) flandr. mier 
(Rinck s. Ringo) desideratur in mon. 
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(Brunna) got. brunna 
(Waghen) got. vagn ? 
(Apel) got. a puis ? 
(Schieten) got. skiutan ? 
(Schlipen) got. siépan 
(Kommen) got. giman 
(Singen) got. siggvan 
(Lachen) got. hlahjan 
(Eriten) got. grètan 
(Geen) got. gaggan 
(Breen) cf. got. brannjan, brin-
nan ? 
(Schuualth) cf. got. svilita — vairtha 
«morti propinquus», 
sviltan «mori». 
Pag. 241, lin. 29 pro B U S R E C K I I lege: 
B U S R E Q U I I . 
Pag. 242, lin. 2 pro vair lege : vairs, — 
lin. 8 pro gatilaba lege : gatilata, — 
lin. 10 pro móki lege : mèkeis, — lin. 
11 post «supponit» adde: cf. etiam 
ant. fris. lesta «ultimus», — lin. ultima 
qZMÒy legendum est. 
V O C A B U L A R I A . 
Pag. 248 post agbet adde : mend, scrip- Pag. 251 pro secundo eygir lege : eygi. 
turn pro a!bet, cf. a/pant, e/beti s. Pag. 252 post eba i. q. oba pag. pro 148 
et bette. lege : 147. 
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Pag. 253 post elat «humor» pag. 110 
adde : ar. J f l J L . 
Pag. 254 pro ianandim lege : ianádim, 
— pro iappalarmen lege : zappar -
larmen. 
Pag. 258 pro ögunc lege : ögiinc, — post 
özdirzg pro seccessisti lege : secessisti. 
Pag. 259 sub glossa udaa pro ütü lege : 
üta. 
Pag. 262 post kalip «forma» pag. 99 
adde : ar. J J l i . 
Pag. 264 pro kosoruluklarmen lege : ko-
suruklarme. 
Pag. 268 pro cd'i lege : edi. 
Pag. 270 sub v. chetan pro bgamasce 
lege : bgamesce. 
Pag. 272 pro chuyeyu lege : chuyegu, — 
pro chuuradan lege : chunradan. 
Pag. 273 sub v. ghac pro lege : 
Pag. 274 sub v. hawa pro íl^íó lege : 
Pag. 276 sub jipkirrime pro kör ürmén 
lege : körűmen et pro vuoliet lege : 
vuvllet. 
Pag. 280 pro yylmac lege : yylamac. 
Pag. 281, lin. i columnae sinis. pro yki 
lege : ykti et pro 48 lege : 84. 
Pag. 282 pro ceryii lege : ceryi. 
Pag. 284 post taut pro tempestus lege : 
tempestas. 
Pag. 285 sub tamam etarmen pro ektil 
lege : etkil. 
se -
Pag. 292 sub v. sayri pro yjLw lege : 
jLw. 
Pag. 294 sub v. sarhit pro SyiLu/ lege : 
SyjLuq— sub v. seyr pro lege : 
yjLw. 
Pag. 295 sub v. sir pro arcacanum lege : 
arcanum. 
Pag. 298 sub pesman balurmen pro ipid 
lege : ibid. 
Pag. 299 sub v. basmac pro caclaneum, 
lege : calcaneum — sub bavladi pro 
bawlagil lege : bavlagil. 
Pag. 301 sub v. bicak pro dag. lege : 
pag., sub bis post 99, adde : biz scrip-
tum pag. 226. 
Pag. 302 sub v. boyarmen pro pap. lege : 
pag., — sub bosaturmen pro bossatim 
perf. pag. 8 lege : bosatim perf. ibid., 
bosattim idem pag. 8. 
Pag. 303 pro bagolar lege : bv gvlar et 
paulo infra pro bu lege : bv. 
e
 I ' 
Pag. 306 sub v. rustan pro ^jLLw^ 
lege : ^jLUva^, — sub v. tayh pro 
dignns lege : dignus. 
Pag. 308 pro miaem lege : miaen. 
9 
Pag. 311 sub v. amai lege: J u x ,  
6« » 
sub v. araosi lege : ij^yZ, — sub 
mearxem pro i^jSqjj lege : ^ d u ^ l . 
s 
Pag. 312 sub yrs lege : — sub 
C O D E X C U M A N I C U S . 
394 
oá pas megirem lege : 
sub oua in fine lege : o v J a J . 
s
 u j 
Pag. 313 sub kak lege: ^jCfc. 
Pag. 315 sub cap lege : w * 5 , 
card «debitum» lege: 
calcm ar. dedendum est. 
— sub 
— sub 
Pag. 316 sub ciesm lege: \yS, — sub 
cion up in post ucin adde : mend, pro 
ciou, u. scriptum, — sub codrat lege : 
s„ o 
s s 
Pag. 317 sub c h a t pro 
lege: Jbl*. 
Pag. 318 sub charabat pro meretirx lege : 
s <, -
meretrix, — sub charg l ege: y f* •> 
— sub mechalem pro pango lege : 
pungo. 
Pag. 319 sub chozak post chocac adde: 
pag-
5 _,0 
Pag. 320 sub getmctchar lege : ÍLoJeis.. 
.9 " 
Pag. 321 sub goujs lege: J l f i . 
Pag. 323 sub hacin pro mendicus lege : 
medicus, — sub hamta pro dispar 
lege : dispar. 
Pag. 324 sub jausan pro anulis lege : 
annulis. 
Pag. 325 sub justrua pro inquisito lege : 
inquisitio. 
9 
Pag. 326 sub couu post adde : cf. 
ciou, cut. 
Pag. 327 sub terek lege : millennium. 
CI 9 
Pag. 328 sub turpi lege : y J , — sub 
dàcsur lege : j k N • 
Pag. 329 sub daftar lege : y j j , 
sub dilghia pro october lege : October. 
Pag. 330 sub dulab post «pag. 90» adde : 
9 
s—NjO, quae vox in arabicam quoque 
linguam translata est. 
Pag. 331 sub drust in fine pro iutegritas 
lege : integritás, — sub naobat lege : 
G^  0 — 0 « — 
ÁJyj, — sub nacas lege : \JhJcs,  
6 0 -
sub naps lege : Cfö-o, — sub namax 
digar pro promeridianae lege-: pome-
ridianae. 
s 9 Pag. 332 sub nouma lege : 
s 
Pag. 333 sub manxel lege : J'y»-*,  
sub benmoyos pro 37 lege : 37, — sub 
xarnaden lege : ^jfjviQjj. 
Pag- 334 s u b s ° y a P r 0 J u U lege : XjLw. 
Pag- 335 sub sabagh pro y N w y n i 
lege : y & M yuS. 
Pag. 336 sub siagingiaf lege: cyLsx-Uv, 
. sub sinakdar pro cognito lege : cog-
nitio. 
Pag. 337 sub sinidanj pro auditis lege : 
auditus. 
Pag. 339 sub zardauais pro zibelina lege : 
zibellina, — sub tnepandarem ante 
imp. loco puncti comma legendum est. 
Pag. 345 sub berun pro ber un, meroeni 
lege : berun meroem. 
Pag. 347 sub made post pag. 111, adde : 
s - 0 
ar., — sub mezium pro py^Àio, 
lege : fj-fri^, | J y & l 
Hag. 550 sub rateai unum cf. delendum 
est. 
Pag. 351 sub ramadan post png. 81, 
addo : ar . 
Pag. 354 pro böygda lege : böygde. 
Pag. 360 sub krimpis pro vacab. lege : 
vocab. 
Pag . 364 sub sin pro war lege : was. 
Pag. 3(15 sub tab loco signi aequationis 
lege : germ. med. ae. 
Pag. 372 sub fosina pro foxinu lege : 
foxinu. • 
Pag. 373 sub rasorius pro ibib. lege : 
ibid. 
Pag. 374 pro unicum ibid lege: unicun 
ibid. 
I N D E X N O M I N U M P E R S O N A R U M . 
Hag 382 sub P L I N I O pro seeundo I .X lege : L X I I . 
Felelős kiadó: az MTA Könyvtárának főigazgatója 
Alak B / 5 — Terjedelem 25 A /5 iv 
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